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I

ABSTRAKT
Sistemi bankar në Kosovë gjatë viteve të fundit është transformuar krejtësisht, i drejtuar nga
sistemi bankar me pronësi shtetërore ne ish Jugosllavi, në një sistem bankar me pronësi
private pas çlirimit. Privatizimi i sistemit banker në Kosovë si pjesë e paketës së masave të
ndërmarra nga politika e qeverive, kishte për qëllim të fuqizonte sistemin financiar, të
pakësonte mundësinë për kriza të ardhshme dhe të rriste eficiencën e ekonomisë. Në të njëjtën
kohë, si rrjedhojë e zhvillimit të saj ekonomik, Kosova po përgatitet të integrohet tërësisht në
ekonominë botërore dhe në tregjet financiare ndërkombëtare.
Funksionimi i mirë i sistemit bankar është një faktor i rëndësishëm për kanalizimin e fondeve
në ekonomi në mënyrë efikase dhe përrritjene ndërmjetësimit bankar. Nxitja e konkurrencës
në sistemin bankar është një tjetër faktor, që ndikon në ofrimin e shërbimeve sa më të mira
për klientët, që siguron përdorimin e teknologjisë së re bankare, prezantimin e produkteve dhe
shërbimeve të reja, uljen e kostos të shërbimit bankar etj. Kjo i shërben afrimit të klientëve
me bankat. Kjo i ndihmon bankat të rrisin klientelën e tyre dhe të kenë më tepër hapësira për
zgjerim aktiviteti dhe rritje fitimesh dhe njëkohësisht do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të
vendit.
Bankat me pronësi të huaj vazhdojnë të dominojnë sektorin bankar të Kosovës, ku nga
gjithsej dhjetë banka të licencuara që operojnë në vend, tetë janë me pronësi të huaj.15 Bankat
me pronësi të huaj, në qershor 2016, menaxhuan 89.8 përqind të gjithsej aseteve dhe zotëruan
91.9 përqind të gjithsej kapitalit të sektorit bankar. Nga bankat me pronësi të huaj, pesë prej
tyre kanë vend të origjinës Austrinë, Gjermaninë, Slloveninë, Shqipërinë dhe Serbinë,
përderisa tri të tjera kanë vend të origjinës Turqinë. Në sektorin bankar të Kosovës operojnë
edhe dy banka me pronësi vendore.
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1. HYRJE
Në këtë punim masteri e kam paraqitur në përgjithësi sistemin bankar në Kosovë, e në veqanti
determinantat e kreditimit të bankave komerciale në Kosovë.
Kreditimi si proces në përgjithësi në Kosovë, ka një stabilitet të qëndrueshëm, mirëpo
problem kryesor mbeten normat e larta të kamatave.
Sektori bankar në Kosovë u karakterizua me rritje të aktivitetit kredidhënës përgjatë viteve,
kryesisht si rezultat i përmirësimit të kushteve të kreditimit nga ana e bankave dhe rritjes së
kërkesës për kredi. Rritja e kreditimit vazhdon të financohet qëndrueshëm nga depozitat e
mbledhura brenda ekonomisë së vendit, të cilat po ashtu shënuan rritje të vazhdueshme.
Zvogëlimi i kostos së financimit bankar paraqet një zhvillim shumë të favorshëm për
ekonominë e vendit, duke qenë se lartësia e normave të interesit shpeshherë ishte vlerësuar si
një pengesë e rëndësishme për zhvillimin e aktivitetit afarist në vend. Prandaj, zvogëlimi i
kostos së financimit pritet të reflektohet në një aktivitet më të madh afarist në vend dhe,
rrjedhimisht, të krijojë kushtet edhe për zgjerim të mëtejmë të shkallës së ndërmjetësimit
financiar. Treguesit e shëndetit financiar vazhdojnë të reflektojnë shkallën e lartë të
qëndrueshmërisë që ka sektori bankar i Kosovës, i cili po vazhdon të ketë pozicion të
kënaqshëm likuiditeti, nivel të lartë kapitalizimi, si dhe cilësi të mirë të portofolit kreditor.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës vazhdon të jetë e përkushtuar për avancimin e
infrastrukturës që siguron ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. Në këtë drejtim, përveç
avancimit në fushën e rregullativës dhe mbikëqyrjes mikroprudenciale, BQK-ja ka filluar
edhe zhvillimin e politikës për mbikëqyrje makroprudenciale, e cila paraqet një mjet shumë të
rëndësishëm për fuqizimin e kapacitetevetë nevojshme për sigurimin e stabilitetit financiar.
Këtë punim masteri e kam ndarë në disa pjesë, si në vijim. Në kapitullim e parë, do ta bëj një hyrje në
temë – të problemit i cili është hulumtuar. Pastaj në kapitullin e dytë do ta paraqes rëndësinë e
aktivitetit ekonomik në ndërmjetësimin financiar. Kapitulli i tretë, e paraqet kreditimin e bankave
komerciale në Kosovë. Kapitulli i katërt bën një përmbledhje të zhvillimit të ndërmjetësimit financiar.

Në kapitullin e pestë i kam paraqitur ndikimet e krizës botërore në kreditim. Në pjesën e
gjashtë i kam prezentuar rreziqet si faktor ndikues në kreditim. Në kapitullin e shtatë e kam
paraqitur funksionimin e sistemit bankar në Kosovë, konkretisht bankat komerciale në Kosovë. Në fund të punimit e kam bërë një përfindim të përgjithshëm.
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1.1.

Përshkrimi i hulumtimit

Qëllimet e hulumtimit të këtij punimi shkencor janë :
•

Sistemi bankar në Kosovë

•

Ndërmjetësimi financiar

•

Kreditimi i bankave komerciale në Kosovë

•

Kriza globale në kreditim

1.2.

Qëllimi dhe rëndësia e hulumtimit

Rëndësia e kësaj teme besoj se është e madhe pasiqë afarizmi bankar në Kosovë ka shumë
ankesa nga shoqëria për qmimet dhe normat e larta të tyre, prandaj ky punim do të ju ndihmoj
që të njohin më mirë situaten aktuale dhe të kenë njohuri të përgjithshme rreth sistemit
bankar.
Ky punim masteri do të ketë rëndësi shkencore dhe praktike, në radhë të parë për qytetarët, të
cilët mund të mësojnë më shumë njohuri rreth korporatave, fuksionit të tyre dhe mënyrës së
organizimit dhe funksionimit të korporatave. Gjithashtu do të ju ndihmojë të kenë më shumë
njohuri rreth mënyres së organizimit të bizneseve, përparësive dhe disavantazheve të tyre.
Poashtu do të ketë kontribut edhe në hartimin dhe realizimin e politikave dhe praktikave më të
mira.
Gjithashtu punimi do të ketë kontribut edhe në aspektin social, sepse qytetarët do të perfitojnë
më shumë njohuri rreth korporatatve dhe afarizmit bankar. Njëkohësisht do të mësojmë më
shumë për rolin e sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, si dhe kreditimin e
bankave komerciale.

2

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.

Rëndësia e aktivitetit ekonomik të ndërmjetësimit financiar

Oferta e ndërmjetësimit financiar për ekonominë paraqet angazhimin e bankave për të rritur
depozitat dhe për të dhënë kredi. Faktorët kryesorë, të cilët ndikojnë në ofertën e
ndërmjetësimit financiar mund t’i ndajmë në dy grupe të mëdha:
•

Faktorë ekzogjenë të biznesit bankar që ndryshe quhen kufijtë teknikë në
ndërmjetësimin financiar.

Këta faktorë, në kombinim me aftësinë e kufizuar të bankës qendrore për të krijuar para,
përbëjnë kufizimet brenda të cilave shkalla aktuale e ndërmjetësimit financiar është e
përcaktuar nga faktorët e ofertës dhe të kërkesës. Faktorët më kryesorë teknikë janë rezerva e
detyrueshme e kërkuar dhe sasia e bazës monetare teknikisht e kërkuar për shlyerjen e
pagesave.
Rezerva e detyrueshme konsiderohet një kufizim teknik ekzogjen, sepse një normë e lartë e
rezervës së detyrueshme e kufizon bankën në mobilizimin e parave të grumbulluara.
•

Faktorët që ndikojnë mbi fitimet e pritura. Fitimi në ndërmjetësimin financiar jepet
nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të aktivitetit bankar.

Shpenzimet përfshijnë shpenzimet e interesit, kostot administrative si dhe interesin e humbur
nga investimi i rezervës së detyrueshme. Të ardhurat vijnë nga investimi i fondeve në kredi
dhe në shërbime të tjera të ofruara nga bankat. Përderisa vendimi për të ofruar ndërmjetësim
financiar varet nga pritjet, probabiliteti që mund t’iu vihet të ardhurave dhe shpenzimeve luan
një rol të rëndësishëm. Faktorët kryesorë që ndikojnë në fitimin e bankës (në koston e
ndërmjetësimit financiar) paraqiten më poshtë:
-

Diferenca e normave të interesit

Diferenca midis normës së interesit të kredisë dhe të depozitave, ndërthur efektin e të
ardhurave dhe të shpenzimeve nga aktiviteti financiar i bankës.
Faktorët kryesorë që ndikojnë në përcaktimin e kësaj diference janë të lidhur me koston
administrative të bankës, me pozicionin që zë banka në treg dhe me nivelin e huave me
probleme në sistem. Vendimi për të ofruar ndërmjetësim financiar të mëtejshëm është i
bazuar, gjithashtu, dhe në fitimin marzhinal të pritshëm. Për këtë arsye, duhet të merren
parasysh dhe veprimet në të ardhmen të bankës si dhe normat e pritshme të interesit për
3

kredinë dhe për depozitat e reja. Po t’i referohemi rastit të Shqipërisë pasiguria që shoqëron të
ardhurat si dhe koston, ka qenë një faktor tjetër që ka ndikuar në diferencën e lartë të normave
të interesit duke penguar thellimin e mëtejshëm të ndërmjetësimit. Nga ana tjetër, për shkak të
konkurrencës së kufizuar, kjo diferencë nuk varet plotësisht nga probabiliteti që mund të
caktohet për të ardhurat dhe kostot e pritshme. Gjithësesi, një diferencë e lartë e interesave
është në përgjithësi një tregues i ineficiencës, e një rreziku në rritje ose të një mungese të
konkurrencës në tregun bankar. Por, gjithashtu, është e vërtet, që diferencat e larta të
interesave mund të kontribuojnë në një fitim më të lartë për bankën, i cili në qoftë se
përfshihet në kapitalin bazë të sistemit mund të nxisë siguri dhe stabilitet në sistem.
-

Inflacioni i pritshëm

Pritjet për inflacion jo vetëm ndikojnë në koston e pritshme si dhe në kthimet e përfituara nga
kontratat financiare, por edhe mund të përcjellin informacione në lidhje me politikat
makroekonomike dhe me zhvillimet në të ardhmen në ekonomi. Duhet mbajtur parasysh se
natyra afatgjatë e kontratave financiare i bën ato veçanërisht të ekspozuara ndaj ndryshimeve
në pritjet e inflacionit. Normat e larta të inflacionit shoqërohen me norma të larta për
kredidhënien, e cila rrit koston e ndërmjetësimit duke përbërë një pengesë për thellimin e
mëtejshëm të ndërmjetësimit. Përvoja shqiptare ka treguar se midis normës së inflacionit dhe
normës së interesit të kredisë ekziston një korrelacion pozitiv.
-

Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit

Situata e shëndetshme financiare e një banke mund të pritet që të ndikojë sjelljen e saj
përderisa bankat financiare të shëndetshme janë më të prirura të japin hua afatgjatë sektorit
privat. Nga ana tjetër, me një bazë të dobët kapitali, bankat janë më të prirura që të kërkojnë
të ardhura afatshkurtra, të cilat mund të reduktojnë aktivitetin e tyre të ndërmjetësimit. Në
rastin e Shqipërisë ky faktor mund të shikohet në një këndvështrim tjetër (Adolfo, Roberto,
Natalie, 1998). Një normë e lartë e mjaftueshmërisë së kapitalit do të thotë që bankat
investojnë shumë pak në aktive me rrezik duke ofruar një shkallë të ulët ndërmjetësimi. Një
faktor tjetër mund të jetë dhe kthyeshmëria për kapitalin e investuar në bankë. Një
kthyeshmëri e ulët i shtyn aksionerët të kërkojnë më shumë fitim, pra një diferencë më të lartë
ndërmjet normës së depozitave dhe të kredive. Ku një diferencë më e lartë do të sillte një
ndëmjetësim më të ulët. Por, në rastin e Shqipërisë kjo situatë nuk është aq e vërtetë, sepse
aktualisht treguesit e përfitueshmërisë janë shumë të lartë, ndërkohë që është konkurrenca e
kufizuar ajo që e mban akoma të lartë diferencën e normave të interesit.
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-

Shkalla e përqendrimit

Struktura e tregut, gjithashtu, mund të ndikojë ofertën e bankave për ndërmjetësimin
financiar. Në një treg të dominuar, bankat mund të veprojnë në kufizimin e ndërmjetësimit
financiar dhe në grumbullimin e të ardhurave të mëtejshme. Në Shqipëri kjo është mjaft e
dukshme për aq kohë sa të dyja tregjet dhe ai i depozitave dhe ai kredisë janë tregje të
dominuara.
-

Rezerva e detyrueshme

Sikurse u përmend dhe më sipër, niveli i rezervës së detyrueshme paraqet një kufizim të
sipërm për mobilizimin e depozitave të grumbulluara. Për më tepër, ai paraqet dhe kosto
shtesë për ndërmjetësimin financiar, meqenëse të ardhurat nga remunerimi janë më të ulta
sesa bankat do të fitonin nëse do t’i investonin paratë e tyre pa kufizime. Remunerimi i
rezervës së detyrueshme, gjithësesi, do të thotë një e ardhur më shumë dhe në njëfarë mënyre
mund të ndikojë në rritjen e mëtejshme të ndërmjetësimit. Remunerimi i rezervës së
detyrueshme në Shqipëri ka filluar në fund të vitit 2000 dhe po t’i referohemi treguesve të
ndërmjetësimit ata kanë një përmirësim të ndjeshëm.
-

Sistemi ligjor

Eficienca e sistemit ligjor paraqet një faktor tjetër që ndikon në ofertën e ndërmjetësimit
përderisa sistemi aktual ligjor ku punohet mund të ndikojë probabilitetin e kthimeve të
fondeve të investuara në kredi. Përvoja shqiptare ka dëshmuar se ky është një faktor i
rëndësishëm që ka ndikuar bankat të angazhohen pak në aktivitetin e kredidhënies dhe ka
sjellë rënie të ndjeshme të ndërmjetësimit financiar. Nga vrojtimet e fundit për aktivitetin
kreditues dhe depozitues të bankave të nivelit të dytë është vënë re, se bankat akoma
vazhdojnë të jenë të ndjeshme nga mangësitë që shfaq sistemi ligjor shqiptar.
-

Kufizime të caktuara nga autoriteti rregullator

Për të mbrojtur depozituesit dhe huamarrësit nga rreziku i falimentimit të ndërmjetësuesit
financiar, autoritetet rregulluese zhvillojnë mekanizma të ndryshëm sigurie. Autoritetet
rregulluese ndërmarrin aktivitete kufizuese që mund të ngadalësojnë ose të reduktojnë
lehtësinë, me të cilën ndërmjetësuesit financiarë mund të tjetërsojnë produktin e tyre miks.
Kjo redukton aftësinë e tyre konkurruese dhe eficiencën e shërbimeve financiare.
-

Variabla të tjerë

Një faktor tjetër është dhe lehtësitë që mund t’iu ofrohen bankave në operacionet e tregut të
hapur apo nga letrat qeveritare. Bankat mund të kufizojnë aktivitetin e tyre vetëm në tregun
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ndërbankar dhe tek transaksionet me qeverinë duke ulur ndjeshëm shkallën e ndërmjetësimit.
Normat e interesit në tregun ndërbankar dhe në letrat qeveritare, për këtë arsye paraqesin
koston oportune të bankingut me publikun.
-

Ekonomia joformale

Pjesa që zë ekonomia joformale në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik ndikon në shkallën e
ndërmjetësimit financiar. Disa prej agjentëve joformalë ofrojnë ndërmjetësim të plotë midis
kursimtarëve dhe huamarrësve. Huadhënësit joformalë veprojnë duke u mbështetur në
informacionin që bazohet në njohje personale apo shoqërore. Ata përdorin marrëdhënie
dypalëshe që të arrijnë nivele të larta pagese pa u mbështetur në kolateralin formal dhe në
vlerësimet e nevojshme. Ata i monitorojnë klientët duke u fokusuar në grupe specifike, duke
shmangur kostot e larta të procedimit dhe të monitorimit që vendosen nga bankat. Në
përcaktimin e normave të interesit të kredisë pjesa që zënë kostot administrative është shumë
herë më e vogël sesa kostot që mbartin bankat edhe pse veprojnë me hua në sasi të mëdha.
Prandaj, nëse agjentët ekonomikë preferojnë që të zhvillojnë transaksione pa deklarime
zyrtare, zhvillimi i sistemit financiar do të ndikohet në mënyrë negative. Ndërkohë që matja e
shkallës së ndërmjetësimit që ofrohet nga ekonomia joformale është e vështirë.
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2.2.

Kreditimi i Bankave Komerciale

Bankat depozituare ose komerciale mjetet e veta i krijojnë prej depozitave afatshkurtra të
organizatave ekonomike dhe prej depozitave të kursimit të popullsisë, andaj quhen banka
depozituare.
Njëkohësisht janë banka, të cilat sipas afateve të burimeve të mjeteve të cilat kryesisht janë
afatshkurta japin kredi me afat të shkurtër për qarkullimin e mallrave dhe për veprimtari të
tjera. Së këndejmi këto banka quhen edhe banka komerciale. Bankat depozituare janë lloj i
bankave më të përhapura dhe më të shumta në botë.
Karakteristikë e këtyre bankave është se kanë shumë komitentë dhe shumë filiale të organizuara sipas parimit territorial. Prandaj me rëndësi është edhe funksioni monetar i bankave
depozituare, përkatësisht komerciale, sepse ato për çdo ditë në mënyrë aktive duke bërë kreditimin me afat të shkurtër bëjmë emisionin e parave, në ç’rast shumë ndikojnë në rritjen, d. m.
th. ndryshimin e sasisë monetare dhe ne likuiditetin e një vendi.
Ky lloj i bankave pothuaj në të gjitha vendet ka rol kryesor në punët bankiere depozituare dhe
kreditore, andaj janë bërë kanal kryesor i krijimit të parave dhe të likuiditetit dhe të ndikimit
të shtetit dhe të organeve monetare në realizimin e politikës monetare-kreditore
Sipas ligjit çdo bankë vendore në Kosovë duhet të ketë në çdo kohë kapital të paguar prej jo
më pak se shtatë milion (7,000,000) Euro, apo një shumë më të madhe siç specifikohet me
rregullore apo urdhëresë të BQK-së (Kuvendi i Kosovës, 2012).
Kapitali i paguar nuk mund të trajtohet si i tillë nëse fondet rrjedhin nga:
•

kreditë nga bankat në të cilat bëhet pagesa e kapitalit; apo

•

kredive kur banka që pranon kapital është garantues;

•

kreditë nga bankat tjera në Kosovë, përveç nëse janë të kolateralizuara 100% me letra
me vlerë të aprovuara e që mbahen nga pala e tretë si kujdestar.

Aksionet e lëshuara në këmbim të shërbimeve nuk trajtohen si kapital i paguar.
Çdo bankë duhet të ketë në çdo kohë kapital rregullativ të përcaktuar në bazë të përshtatjes
sipas riskut siç specifikohet me rregullore ose urdhëresë të BQK-së.
BQK-ja mund t’i specifikojë me rregullore ose urdhëresë kërkesat për kapital rregullativ shtesë, duke përfshirë caktimin e shkallës së liferimit.
BQK-ja përcakton me rregullore ose urdhëresë mënyrën sipas së cilës kërkesat për kapital
rregullativ sipas këtij neni zbatohen për një grup bankar sipas një baze të gjerë grupore.
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Shuma e përgjithshme maksimale e ekspozimeve kreditore, e shprehur si përqindjee kapitalit
të shtyllës 1 të saj, që një bankë lejohet të japë ose të ketë në ose për përfitim të ndonjë personi të vetëm apo të një grupi të personave të ndërlidhur duhet të jetë pesëmbëdhjetë përqind
(15 %) ose në përqindje tjetër siç përcaktohet me rregullore të BQK-së.
Shuma e përgjithshme maksimale e ekspozimeve të mëdha kreditore, e shprehur si përqindjee
kapitalit të shtyllës1 të saj, që një bankë lejohet të japë ose të ketë duhet të jetë treqind
përqind (300 %) ose në përqindje më të vogël siç përcaktohet me rregullore.
BQK-ja mund të përcaktoj me rregullore përjashtimet nga kufizimet për:
•

ekspozimin i cili është plotësisht i siguruar nga kolaterali i gatshëm për tregtim,

•

transaksionet me, ose të garantuara nga një qeveri; dhe

•

transaksionet ndërmjet bankave me maturim prej një viti ose më pak.

Politikat e bankës për risk kreditor si minimum kërkojnë miratimin e bordit për çdo ekspozim
të madh.
Banka Qendrore e Kosovës e ka themeluar Regjistrin e Kredive me qëllim të mbledhjes dhe
ofrimit të informacioneve për të lehtësuar rreziqet e zvogëluara dhe për të përmirësuar qasjen
në kredi ndërsa siguron mbrojte maksimale të të dhënave personale. Raportimi i kredive është
i detyrueshëm për të gjitha institucionet financiare që operojnë në Kosovë.
Sektori bankar ka rritur vazhdimisht financimin për bizneset dhe konsumatorët individualë ku
portofolio totale kreditore është rritur në mbi 2 miliard Euro (Shoqata e Bankave të Kosovës,
2015). Shumica e bankave në Kosovë janë themeluar si banka të huaja kryesisht si filiale, por
edhe si degë bankash, ndërsa ka vetëm dy banka që janë themeluar si banka vendore. Në këtë
konsistencë, sektori bankar përbën pjesën më të madhe të totalit të aseteve të sektorit financiar
të Kosovës, i cili është një tregues i ndikimit të tij të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të
Kosovës. Kjo mund të konsiderohet si një avantazh për sektorin bankar në Kosovë, sepse,
Përveç investimeve të tyre kapitale, bankat e huaja gjithashtu sjellin me vete shumë njohuri
teknike dhe përvojë në tregun e Kosovës duke promovuar praktikat më të mira
ndërkombëtare. Sektori bankar në Kosovë ka qenë gjithnjë rentabil, por në dy vitet e fundit
2014 dhe 2015 ai ka tejkaluar të gjitha nivelet e mëparshme të fitimit të raportuar me fitim
neto prej 60.1 milion Euro në 2014 dhe 69.3 milion Euro fitim neto të raportuar në fund të
Shtatorit 2015 . Mund të supozohet, që arsyet që mundësuan këtë fitim janë me rëndësi për të
adresuar pyetjet kryesore të paraqitura në këtë artikull. Çfarë e bën sektorin bankar aq
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fitimprurës në këto dy vitet e fundit? A janë duke i rritur normat e interesit bankat dhe duke
fituar më shumë të hyra nga interesi? A janë duke rritur bankat tarifat e tyre të shërbimit dhe
duke fituar më shumë të ardhurat nga jo-interesi? Këto janë disa nga pyetjet që lidhen me
pyetjet kryesore të këtij artikulli. Në këtë kontekst, është e rëndësishme të thuhet se ky fitim
vjen në një kohë kur norma mesatare e interesit të kredisë ka qenë në nivelin më të ulët me
rreth 7.9% në normën mesatare efektive të interesit në kredi, të raportuar në fund të Shtatorit
2015. Kjo tregon një rënie prej rreth 45 për qind në normat mesatare të interesit të kredisë në
krahasim me vitin 2010, kur norma mesatare efektive e interesit për kredi ishte rreth 14.3%.
Për më tepër, kreditë jo performuese mbeten në nivelin e tyre më të ulët 2, në 6.8% dhe të
gjitha bankat janë të kapitalizuara mirë dhe likuide me një raport të kredive ndaj depozitave
në nivel të sektorit në 75%. Për më tepër, statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë
se të hyrat nga interesi kanë mbetur të qëndrueshme gjatë viteve, si dhe të hyrat nga jointeresi
(i cili përfshin tarifat e shërbimeve). Këto statistika janë shumë të rëndësishme për t’iu
përgjigjur atyre që kanë përceptimin e gabuar që sektori bankar është duke fituar më shumë
nga normat e larta të interesit ose nga tarifat e larta të shërbimit.
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2.3.

Zhvillimi i ndërmjetësimit financiar

Në ditët e sotme, pavarësisht se tregjet financiare janë sofistikuar dhe individët mund të
investojnë kursimet e tyre drejtpërdrejt në firmat huamarrëse, institucionet financiare
vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin e fondeve. Niveli i
ndërmjetësimit financiar ndikon drejtpërsëdrejti në nxitjen e investimeve dhe në rritjen
ekonomike. Ky fakt merr një rëndësi më të madhe për vendet në zhvillim me një sektor
financiar të brishtë.
Ndërmjetësuesit financiarë kryejnë funksionin e ndërmjetësimit nëpërmjet grumbullimit të
fondeve të individëve që dëshirojnë të investojnë kursimet e tyre dhe i vënë këto fonde në
dispozicion të kompanive apo të firmave që kërkojnë financim. Ata veprojnë si agjentë për
kursimtarët duke iu siguruar informacionin cilësor të nevojshëm për investimin e kursimeve
të tyre dhe më pas duke kryer transaksionet përkatëse. Ndërmjetësuesit, duke përfituar nga
ekonomitë e shkallës, arrijnë të reduktojnë ndjeshëm koston e informacionit dhe të
transaksionit, e për pasojë rrisin eficiencën e investimeve të kursimeve në ekonomi.
Gjithashtu, ndërmjetësuesit financiarë sigurojnë transformimin e natyrës së aseteve duke
emetuar detyrime financiare. Këto kontrata financiare ju përshtaten preferencave të individëve
që investojnë kursimet e tyre, pasi kanë kosto më të ulët monitorimi, likuiditet më të lartë, si
dhe janë më pak të ekspozuara ndaj ndryshimeve të çmimit.
Një përparësi tjetër e ndërmjetësuesve financiarë është aftësia e tyre për të reduktuar rrezikun
nëpërmjet diversifikimit të portofolit (Anthony, 2000). Ata marrin përsipër rrezikun e
kombinimit të maturiteteve midis aseteve dhe detyrimeve duke ju përshtatur më mirë
preferencave të njësive suficitare dhe deficitare të ekonomisë.
Meqenëse detyrimet e instuticioneve depozituese janë një komponent i rëndësishëm i ofertës
së parasë, e cila ka ndikim në normën e inflacionit, institucionet financiare luajnë një rol kyç
në transmetimin e politikës monetare nga banka qendrore tek agjentët e tjerë ekonomikë.
Shpeshherë bankat mund të jenë e vetmja mundësi financimi për sektorë të veçantë strategjikë
të ekonomisë, duke shërbyer në shpërndarjen sa më eficiente të fondeve të grumbulluara.
Së fundi, institucionet financiare luajnë një rol të veçantë në rritjen e eficiencës së shërbimit
të pagesave, e cila ndikon në zhvillimin ekonomik.
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Ekzistojnë një numër i madh institucionesh financiare që kryejnë këto funksione e që kanë
përparësitë e mësipërme, por për nga karakteristikat që ato kanë klasifikohen në: institucione
financiare bankare, institucione financiare jobankare dhe institucione financiare të
investimeve. Megjithatë, në këtë material, me ndërmjetësues financiar, do të kuptohet
institucionet financiare bankare, sepse sistemi bankar është segmenti më i zhvilluar i sektorit
financiar.

2.3.1. Treguesit për matjen e ndërmjetësimit financiar

Korrelacioni pozitiv që ekziston midis ndërmjetësimit financiar dhe rritjes ekonomike i jep
një rëndësi të veçantë studimit të faktorëve për nxitjen dhe zhvillimin e ndërmjetësimit
financiar.
Shumë studiues nënvizojnë se normat e kursimeve në vendet në tranzicion janë të njëjta me
ato të vendeve me ekonomi tregu të zhvilluar (Philipp, 1999). Por, nga ana tjetër,
ndërmjetësimi financiar, i parë nga shumëzuesi i ofertës së parasë, është shumë më i ulët në
vendet në tranzicion. Kjo tregon se pjesa më e madhe e kursimeve nuk ndërmjetësohen nga
sektori bankar.
Shumëzuesi i parasë bazë ose raporti ndërmjet parasë së depozituar mbi bazën
monetare shprehin shkallën në të cilën bankat mbledhin cash-in dhe krijojnë depozitat.
Përdorimi i depozitave të reja të krijuara mund të shikohet nga ana active e bilancit të
bankave. Për rritjen ekonomike, financimi i sektorit privat duket të jetë i rëndësishëm, ndaj
për këtë arsye një rëndësi të veçantë merr raporti i kreditit të sektorit privat mbi bazën
monetare. Ky tregues i dytë i ndërmjetësimit financiar mat në ç’sasi bankat gjenerojnë fonde
për financimin e sektorit privat nga baza monetare.
Për të matur efikasitetin e bankave në grumbullimin e depozitave, J.Bonin (John, 2001),
përdor raportin e depozitave të individëve ndaj PBB, i cili shpreh se sa mirë sektori bankar
po kryen detyrën e tij për të mbledhur kursimet e individëve.
Në vendet me sektor financiar të zhvilluar, raporti i ofertës së parasë (M3) ndaj PBB- së
përdoret shpesh si një përafërsim i kësaj madhësie.
Në një ekonomi tregu të zhvilluar raporti i kreditit të brendshëm të bankave ndaj PBB-së
është zakonisht një matës i mirë i huasë bankare për sektorin privat me kushte tregtare.
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Gjithësesi, në vendet në tranzicion huatë bankare nuk janë të kufizuara tek biznesi privat dhe
shpeshherë përfshijnë një sasi të rëndësishme të huasë së akorduar qeverisë dhe ndërmarrjeve
shtetërore. Prandaj, mendohet që për vendet në tranzicion tregues më i përshtatshëm për huatë
në kushtet tregtare është huaja dhënë sektorit privat në përqindje ndaj PBB. Përpjesa që
zë kredia dhënë sektorit privat ndaj totalit të kreditit të brendshëm është një tregues
tjetër që paraqet shkallën e ndërmjetësimit nga sistemi bankar.
Bonin thekson, gjithashtu, se një matës i mirë i efikasitetit të ndërmjetësimit bankar është
raporti i kredisë me afat ndaj depozitave me afat, meqenëse këto dy elemente së bashku i
përgjigjen më mirë funksionit të ndërmjetësimit.
Ky raport shpreh se ç’pjesë e kursimeve të grumbulluara shkon për kreditimin e ekonomisë
duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Vetë procesi i kontraktimit ndërmjet investitorit primar dhe atij përfundimtar ka koston e tij,
por meqenëse bankat tregtare kanë aftësinë dhe mundësi më të mira për të grumbulluar dhe
për të përpunuar informacionin, kostoja mund të rezultojë më e ulët. Gjithashtu, bankat
përfitojnë nga ekonomitë e shkallës si dhe kanë mundësi të diversifikojnë portofolin e tyre
dhe si rrjedhim të ofrojnë një rrezik më të ulët.
Për matjen e kostos së ndërmjetësimit bankar, merret në analizë diferenca e normave të interesit ndërmjet depozitave me afat dhe kredive me afat, meqenëse këta dy tregues i
përgjigjen më mirë të dyja kanaleve të ndërmjetësimit. Në përgjithësi, kur kjo diferencë është
shumë e madhe, konsiderohet si një pengesë për zgjerimin dhe zhvillimin e ndërmjetësimit
financiar, përderisa dekurajon kursimtarët e mundshëm me një kthim të ulët për depozitat dhe
kufizon financimin për huamarrësit e mundshëm duke reduktuar mundësinë për investime të
parashikuara dhe në këtë mënyrë mundësinë e rritjes të ekonomisë.
Si kosto e ndërmjetësimit për sistemin bankar shpeshherë është përdorur dhe diferenca
ndërmjet normës së interesit të ponderuar të investimeve të reja dhe të depozitave të reja të
pranuara. Gjykojmë se marzhi i ndërmjetësimit është një tregues që përshtatet më mirë për
matjen e kostos për vet avantazhet që paraqet në lidhje me treguesin e mësipërm.
-

Marzhi i ndërmjetësimit bazohet në tepricën e aktiveve dhe pasiveve duke përfshirë
dhe cilësinë e huave (e cila ndikon në koston e ndërmjetësimit) ndërsa treguesi i dytë

bazohet vetëm në flukset e reja të depozitave dhe të investimeve.
-

Marzhi i ndërmjetësimit përfshin të gjitha aktivet financiare që ka sistemi bankar

ndërkohë që treguesi tjetër shikon vetëm investimet në bono thesari dhe në kredi.
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-

Marzhi i ndërmjetësimit përfshin një spektër më të gjerë të të ardhurave dhe

shpenzimeve sesa treguesi i dytë.
Ndërmjetësuesit financiarë jobankarë plotësojnë dhe konkurrojnë me bankat tregtare, duke i
detyruar ato që të jenë eficiente dhe më të përgjegjshme për nevojat e konsumatorit. Në
veçanti fondet e pensionit dhe institucione të tjera investuese që mobilizojnë burime të mëdha
afatgjata mund të veprojnë si një forcë barazpeshuese ndaj pozicionit dominues të bankave
tregtare.
Karakteristika e këtyre institucioneve është se ato mobilizojnë mjetet e lira dhe lehtësojnë financimin e aktiviteteve të ndryshme, por ato nuk pranojnë depozita nga publiku. Institucionet
jobankare luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin financiar. Niveli i zhvillimit të instituteve
financiare jobanka është zakonisht një tregues i mirë i nivelit të zhvillimit të sistemit financiar. Rritja e fondeve të pensionit dhe investimeve përbën fokusin më të fundit të investitorëve, në investimet direkte të letrave me vlerë dhe mund të jetë fillimi i një tendence të sofistikuar larg ndërmjetësimit klasik bankar, dhe të shërbejë si një mekanizëm mëse eficient për
kursimtarët për të kanalizuar fondet e tyre tek huamarrësi përfundimtar.
Norma mesatare e interesit në kreditë ndaj ndërmarrjeve u zvogëlua në 6.8 përqind në fund të
vitit 2016 nga 7.4 përqind sa ishte në dhjetor 2015. Në kuadër të kësaj kategorie, normat e
interesit në kreditë investuese dhe jo-investuese vazhdojnë të përcjellin trend rënës.

Figura 1. Norma mesatare e interesit në kreditë ndaj ekonomive familjare dhe ndërmarrjeve
Në dhjetor 2016, vërehet rënie më e lehtë e normave të interesit në kreditë për ndërmarrjet në
krahasim me periudhat paraprake. Normat e interesit në të gjithë sektorët ekonomik shënuan
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rënie, disa prej tyre me ritëm më të përshpejtuar si ‘sektorët tjerë’ dhe ai i ‘shërbimeve’, për
dallim nga sektori i bujqësisë dhe industrisë (BQK, 2017).
Kreditë për ekonomitë familjare gjithashtu shënuan rënie të normës mesatare të interesit në
7.9 përqind (8.4 përqind në dhjetor 2015). Në kuadër të kësaj kategorie, norma mesatare e
interesit për kreditë konsumuese dhe për ato hipotekare vazhduan të ndjekin trend rënës.
Kreditë për ndërmarrjet (korporatat jo-financiare) përbëjnë rreth 65 përqind të gjithsej kredive
të sektorit bankar, andaj vlerësimi i shëndetit dhe zhvillimeve të sektorit të ndërmarrjeve është
aspekt kyç i vlerësimit të rrezikut të stabilitetit financiar. Të dhënat për sektorin e
ndërmarrjeve janë të mangëta, ndaj dhe vlerësimi i rrezikut të sektorit është më i vështirë.
Sidoqoftë, ashtu si në rastin e ekonomive familjare, edhe për ndërmarrjet janë ndërtuar pesë
nëntreguesit në vijim të cilët synojnë të përafrojnë sa më mirë aspektet e ndryshme të
performancës së sektorit të ndërmarrjeve.
Huamarrja e ndërmarrjeve paraqet kreditimin aktual të sektorit të ndërmarrjeve në krahasim
me potencialin e tij. Ngjashëm me huamarrjen e ekonomive familjare, nëntreguesi ndërtohet
si diferencë e raportit aktual dhe atij potencial të kredive për ndërmarrjet ndaj BPV-së vjetore.
Një normë e lartë pozitive e këtij raporti mund të sugjerojë akumulim të rrezikut kreditor nën
supozimin se rritja e kreditimit bazohet në principe joprudente të kreditimit. Sidoqoftë, edhe
raporti i kreditimit të ndërmarrjeve ndaj BPV-së në Kosovë qëndron në nivel relativisht të
ulët, dhe ka hapësirë për rritje të mëtejme të këtij raporti duke pasur parasysh mesataren e
këtij raporti në vendet e tjera. Andaj, në këtë studim, fokusi është në efektin afatshkurtër të
nëntreguesit, me ç‘rast hendeku pozitiv nënkupton rritje të financimit për sektorin e
ndërmarrjeve dhe zhvillim të mëtejmë të sektorit financiar. Notimi është i zhdrejtë: normë e
lartë pozitive nënkupton rrezik më të ulët për stabilitetin financiar.
Në tregun kreditor të Kosovës, pjesa më e madhe e kredive bankare përbëhet nga kreditë e
lëshuara për ndërmarrjet. Gjithashtu, produktet kreditore të lëshuara për ndërmarrjet janë më
të larmishmet në kuptimin e llojit të kredisë, qëllimit dhe maturitetit, gjë që mundëson
pozicionimin apo profilizimin e bankave në produkte specifike brenda këtij segmenti.
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2.4.

Ndikimi i krizës botërore në kreditim ( periudha para dhe pas krizës analizë)

Krizë bankare - Kjo shkaktohet nga një tërheqje e papritur e depozitave bankare nga shumë
klientë, një situatë kjo e njohur si “bank run”. Bankat mund të mos kenë fonde të
mjaftueshme për të paguar një numër të madh depozituesish, duke qenë se fondet i japin hua
në formë kredish. Situata ku “bank runs” marrin përhapje të gjerë njihet edhe si panik bankar.
Nje situatë pa përhapje të gjerë të “bank runs”, por në të cilën bankat hezitojnë të japin kredi
pasi ata janë të shqetësuar për nivelin e pamjaftueshëm të fondeve të disponueshme, quhet
shpesh krizë krediti5 . Shembuj të krizave bankare përfshijnë rrjedhjen e depozitave të Bank
of the United States në vitin 1931 dhe të Northern Rock në 2007. Kriza amerikane e
kursimeve dhe e kredisë e viteve 1980 çoi në një krizë krediti që është konsideruar si një nga
faktorët kryesorë të recesionit të ekonomisë amerikane në vitet 1990-91(Vrioni, 2013).
Fluskat spekulative - Sipas ekonomistëve, fluskat shfaqen kur çmimi i një aktivi fianciar (si
psh, i një aksioni) tejkalon vlerën aktuale të flukseve të ardhshme të parasë (si psh të ardhura
nga interesat apo dividentët) që do të përfitoheshin nga mbajtja e asetit deri në maturim.
Nëqoftëse shumica e pjesëmarrësve të tregut i blejnë aktivet kryesisht me synimin që t’i
shesin më vonë me një çmim më të lartë, në vend që t’i blejnë për të ardhurat që do të
gjenerojnë, ky fakt mund të përbëjë një tregues se ekziston një fluskë. Nëqoftëse ekziston
fluskë, ekziston gjithashtu edhe risku i një kolapsi në çmimet e aktiveve: pjesëmarrësit e
tregut do të blejnë për aq kohë sa ata presin që edhe të tjerët do të blejnë dhe kur shumë prej
tyre të vendosin të shesin aktivet e blera, çmimet e tyre do të bien.
“Një rreth vicioz humbjesh, reduktimi kapitali, shtrëngim krediti, likujdimesh të detyruara
kompanish dhe shitje aktivesh me çmime shumë të ulëta do të çojnë në një cikël kaskadë
humbjesh dhe shtrëngimi të mëtejshëm krediti”.
Nouriel Roubini
Ishte ky njëri nga 12 etapat e skenarit të krizës financiare që parashikoi profesori i ekonomisë
në Universitetin e New York-ut, Nouriel Roubini që në Shkurt të 2008, përpara se
falimentimet e bujshme të institucioneve gjigante financiare të ndodhnin. Roubini ishte në
minorancë atëherë kur parashtronte tezat e tij në lidhje më krizën financiare dhe ekonomike
globale, por tani askush nuk po qesh me të! Në vitin 2008 bota hyri zyrtarisht në atë që nga të
gjithë njihet si “Kriza e Kredive Hipotekore Nënstandarde” . Krizat financiare ç’orientojnë
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gjendjen financiare të një vendi, rrisin numrin e kompanive që falimentojnë, ulin prodhimin
dhe shkaktojnë papunësi të madhe, pra, ngadalësojnë rritjen ekonomike të një vendi. Teori
dhe politika të ndryshme janë zhvilluar me synim identifikimin e shkaqeve të krizave
financiare dhe gjetjen e mënyrave për shmangien e tyre në të ardhmen. Por, sërish bota është
duke përjetuar një krizë financiare që na bën të mendojmë se asnjë nga këto teori nuk është e
mjaftueshme për të shmangur kriza të ardhshme financiare.
Krizat financiare ndërkombëtare - Kur një vend që mban regjimin e fiksuar të kurseve të
këmbimit papritur detyrohet që të zhvlerësojë monedhën e tij për shkak të një sulmi
spekulativ, kjo quhet krizë valutash ose krizë e bilancit të pagesave. Kur një vend dështon në
shlyerjen e borxhit qeveritar, kjo quhet dështim qeveritar. Disa prej monedhave që bënin pjesë
në Mekanizmin Europian të Kurseve të Këmbimit vuajtën nga kriza të tilla në vitet 1992-93
dhe u detyruan të zhvlerësojnë monedhat e tyre ose të tërhiqeshin nga mekanizmi. Një tjetër
shembull i krizave të valutave ndodhi në Azi ne 1997-98. Shumë vende amerikano-latine
dështuan në shlyerjen e borxheve të tyre në fillimin e viteve 1980. Kriza financiare ruse e vitit
1998 rezultoi në një zhvlerësim të rublës dhe dështim të qeverisë në shlyerjen e borxhit
obligacionar.
Kriza më të gjera ekonomike - Siç dimë, rritja ekonomike negative që zgjat dy ose më shumë
tre-mujorë quhet recesion. Një recesion i zgjatur mund të quhet depresion, ndërsa një
periudhë e gjatë e rritjes ekonomike të ngadaltë, por jo domosdoshmërisht negative, shpesh
quhet stagnacion ekonomik. Duke qenë se këto fenomene prekin më tepër sesa vetëm
sistemin financiar, ato zakonisht nuk quhen kriza financiare në vetvete. Një shembull i
rëndësishëm është Depresioni i Madh, që u parapri në shumë vende nga krizat bankare dhe
ato të bursave të aksioneve. Kriza e kredive hipotekore dytësore dhe shpërthimi i fluskave të
tjera të pasurive të patundshme, ka çuar në recesion në SHBA dhe vende të tjera të botës nga
fundi i 2008- fillimi i 2009. Gjithsesi, disa ekonomistë argumentojnë se krizat financiare
shkaktohen nga recesionet dhe jo anasjelltas.
Risku i kunderpalës (Vrioni, 2013), ka qenë ndër risqet më të theksuara gjatë krizës, sepse
në kushte pasigurie në tregjet financiare, asnjë institucion nuk dëshironte të rrezikonte duke
tregtuar me kunderpalë që mund të falimentonin nga momenti në moment. Janë tre tipare kyç
të sistemit të financiar që ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe qëndrojnë në themel të këtij risku.
Secili prej tyre korrespondon me një nga tre elementët e bilancit; aktivin, kapitalin, detyrimet.
Së pari, shqetësimet mbi riskun e kreditit që merr përsipër kunderpala, nëpërmjet kredive që
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ka në aktiv. Sistemi bankar ka patur edhe më parë humbje të mëdha krediti, por këtë herë
hynë në lojë edhe instrumentat e reja financiare. Shumë prej këtyre instrumentave komplekse
përbëjnë një mjegull konfuzioni, duke qenë se është e vështirë të vlerësohet një instument i
tillë apo të kuptohet se ku qëndron vërtet risku. Së dyti, mungesa e kapitalit ose thënë
ndryshe, leva e madhe financiare ndërmjet institucioneve financiare si një e tërë. Megjithëse
bankat tregtare tradicionale ishin të mirëkapitalizuara, kur filloi kriza dhe vazhduan të ishin të
kujdesshme edhe më vonë, u ndikuan negativisht për shkak të uljes së vlerës në bilanc të
instrumentave komplekse. Raporti i aktiveve ndaj kapitalit kaloi në nivele shumë të larta
(30:1) dhe kuptohet që leva e lartë financiare do të thotë që humbjet nga krediti mund të
kthehen shumë shpejt në paaftësi paguese . Bankat e tjera, sidomos ato të investimeve u
dëmtuan më tepër në këtë aspekt. Së treti, përsa i përket anës së detyrimeve, shumë
institucione financiare janë mbështetur dendur në borxhin afatshkurtër për financimin e
operacioneve të tyre, duke u bërë kështu të prekshme nga tërheqjet masive. Profili i bankave
për të patur detyrime afatshkurta dhe kredi afatgjata i ka shtuar edhe më tepër vështirësitë
gjatë periudhës së krizës.
Risku sistemik (Vrioni, 2013), është një lloj tjetër risku i pranishëm në sistemin financiar, si
rrjedhojë e lidhjeve të shumëanshme në sistemin financiar dhe varësisë së pjesëmarrësve të tij
nga njëri-tjetri. Duke qenë se lidhet me vetë natyrën e sistemit financiar, prania e riskut
sistemik është gjithmonë e pashmangshme. Sipas FMN-së do të përkufizohej si “Risku që
dështimi i një ose disa pjesëmarrësve në treg, të kumbojë përmes sistemit financiar duke
shkaktuar probleme serioze për pjesëmarrësit e tjerë” . Prania e këtij risku e vështirëson edhe
më tepër vlerësimin e gjendjes së sistemit financiar sepse përveç parashikimit të problemeve
të mundshme specifike për pjesëmarrësit e tij, duhet bërë edhe një matje përafruese e riskut
sistemik që mbart vetë sistemi.
•

Kriza e likuiditetit. Është e kuptueshme që risku i likuiditetit do të ishte i pari risk i

mundshëm për të goditur sistemin bankar, për vetë profilin që ka ky sistem, duke qenë se
ndërmjetësimi bankar realizohet nëpërmjet transformimit të maturitetit të depozitave
afatshkurta në kredi afatgjata. Për të kuptuar sesi mundet që një krizë likuiditeti22 të
transformohet dhe të marrë përmasa të mëdha duhet bërë fillimisht dallimi midis drejtimit
bankar në bankat me profile të ndryshme. Në mënyrë të thjeshtëzuar, bazuar në llojet e
aktiviteteve financiare që zhvillon do të dallonim: Bankat tregtare: Përqëndrohen në ofrimin e
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shërbimeve bankare tradicionale, financohen kryesisht nëpërmjet depozitave të publikut
(individë, biznese) dhe angazhohen në financimin e kredive duke mbajtur tepricën e fondeve
të mbetura në aktive sa më likuide. Bankat e tilla karakterizohen nga bazë e qëndrueshme
financimi dhe duke supozuar drejtim të mirë të aktiveve, nuk ka arsye përse të kenë probleme
me likuiditetin.
•

Kriza e kreditit (Vrioni, 2013). Nuk është e lehtë të bësh dallimin midis llojeve të
krizave

financiare në rastet kur këto janë të shumëfishta dhe sidomos kur është i pranishëm risku
sistemik. Fillimisht kriza financiare u shfaq si krizë likuiditeti, por me kalimin e kohës
vazhdoi të kishte rënie të mëtejshme të vlerës së aktiveve dhe falimentime të institucioneve
financiare gjigande, ndaj të cilave ishin të ekspozuar pothuajse të gjithë pjesëmarrësit e
sistemit financiar. Në këtë pikë, problemi nuk qëndronte më tek mungesa e përkohshme të
fondeve dhe tek aftësia e tyre për të shlyer detyrimet afatshkurta, por tashmë kriza kishte
marrë përmasat e një krize krediti. Në ndryshim nga problemet prej mungesës së likuiditetit,
problemet me kreditin do të thoshin se një institucion tashmë nuk ishte më në gjendje të
shlyente detyrimet e tij dhe rrjedhimisht duhet të rrëzohej, veçse gjatë kësaj rënie merrte me
vete edhe një pjesë të institucioneve të tjera të ekspozuara ndaj tij . Institucionet që
falimentuan ishin banka të mëdha investimesh, me një traditë qindravjeçare, por që morën
përsipër risqe të mëdha dhe natyrisht që partneret e tyre ishin gjithashtu institucione të tjera të
rëndësishme. Në momentin që një bankë e tillë falimenton, duke mosshlyer detyrimet e saj,
risku i kreditit dhe ai i kundërpalës fillojnë të materializohen. Gjendja u rëndua më tepër
sepse humbjeve nga zhvlerësimi i aktiveve ju shtuan edhe humbjet nga ekspozimet me bankat
e mëdha që falimentuan. Në këtë mënyrë sistemi financiar global e gjeti veten të ekspozuar
ndaj humbjeve të jashtëzakonshme për të cilat nuk ishte përgatitur. Kur rrëzohen lojtarë të
rëndësishëm të sistemit çdo ditë, natyrisht që paniku do te arrijë në nivele të pamenduara. Kjo
ishte pikërisht ajo çka ndodhi gjatë shtatorit 2008, sepse në një ambient të tillë, të pasigurt për
të operuar, sistemi financiar u paralizua. Stabiliteti financiar global tashmë ishte në udhëkryq
dhe shenjat e frikës filluan të ndihen në gjithë botën.
Kur kriza e kredive hipotekore nënstandarte shpërtheu në SHBA dhe sidomos pas përhapjes
së saj në vendet e zhvilluara dhe hyrjes në reçesion të ekonomisë globale, dizenjimi i një
politike të duhur si përgjigje ndaj krizës u bë qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor i këtyre
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politikave ishte përcaktimi i pikave të dobëta të sistemit financiar që çuan në krizë dhe
rikthimin e besimit në tregjet financiare. Arritja e një konsensusi se cilat do të ishin politikat
që do ndiqeshin, sa agresive do ishin ato, ç’peshë do i jepej politikave makroekonomike dhe
atyre të sektorit financiar dhe ç’formë do merrnin ato, të gjitha këto pyetje ishin një sfidë e
madhe për të gjithë vendet e prekura nga kriza. Qeveritë mund të luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në stabilizimin e ekonomisë së një vendi nëpërmjet implementimit të dy
politikave, monetare dhe fiskale. Në rastin e krizës aktuale financiare – ekonomike, qeveritë
duhet të kenë parasysh rëndësinë e madhe të rolit të tyre në marrjen e masave të duhura për
tju përgjigjur kësaj krize. Kriza ekonomike është ende duke u rritur e përhapur me shpejtësi.
Akoma ka pikepyetje për sa i përket rolit dhe efektivitetit të ndërhyrjes së qeverive në të. Ka
shumë diskutime dhe kundërshtime për sa i përket faktit se cfarë duhet dhe cfarë mund të bëjë
qeveria për përmirësimin e situatës. Duke ju bazuar të shkuarës një krizë e tillë ishte e
pashmangshme. Roli i Qeverisë në kontekstin e krizave nuk është ai i eleminimit te tyre, por
më shumë limitimi në kohëzgjatje dhe thellësi dhe zbatimi i politikave te duhura në pergjigje
të tyre. Duke parë që pikërisht kriza ka thelluar uljen e vlerës së aseteve, të konsumit dhe
rritjen e madhe të papunësisë të bën të mendosh që ndërhyrja e qeverive nuk ka qënë në
kohën dhe masën e duhur dhe këtu nis dhe diskutimi.
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2.5.

Rreziqet si faktor kreditues

Vonesa e pagesës së kredisë vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore për bankat kosovare.
Problemet ekonomike dhe gjendja e rëndë sociale në vend llogariten si shkaqet kryesore që
shtyjnë qytetarët të bëhen borxhli të këqij të bankave
Në krahasim me rajonin Kosova nuk qëndron keq sa i takon kredive joperformuese. Niveli i
kredive performuese në Kosovë është 8.2%, përderisa në Shqipëri është mbi 20%, në Bosnje e
Hercegovinë mbi 15% , Kroacia mbi 16% , Maqedonia mbi 11% , Mali i Zi mbi 17% dhe
Serbia mbi 23%.
Kjo tregon se megjithatë në Kosovë ka një kulturë të kthimit të kredive, por gjithashtu tregon
se edhe bankat sigurohen mirë përpara se ta nënshkruajnë një kredi të re. Në këtë rast,
sigurimi se qytetari ka burim të sigurt për kthimin e kredisë mbetet kriteri kryesor i miratimit
të një kredie.
Në raportin e fundit të stabilitetit financiar të publikuar para pak ditësh nga Banka Qendrore e
Kosovës (BQK), shihet se niveli i kredive të këqija në vend ka arritur në 8,3 % prej totalit të
përgjithshëm të kredive, e cila është prej rreth 1.9 miliardë euro. Nga jo del se shuma totale e
kredive të këqija në fund të vitit që lamë pas ishte 156 milionë euro. Në raportin e BQK-së
thuhet se ekspozimi i sektorit bankar të Kosovës ndaj rrezikut kreditor ka treguar tendencë
rënëse gjatë vitit 2014.

2.5.1. Sistemi i vlersimit të rreziqeve

Në mënyrë që të përqendrohen aktivitetet mbikëqyrëse në fushat me rrezik të madh në bankë,
ekzamineri përgjegjës në bashkëpunim me ekzaminerë të tjerë duhet të kryejë vlerësimin e
rrezikut. Vlerësimi i rrezikut nxjerrë në pah si anët e forta ashtu edhe dobësitë e një
institucioni dhe ofron një bazë për përcaktimin e aktiviteteve mbikëqyrëse që do të kryhen.
Aktivitetet afariste të një institucioni paraqesin kombinime dhe koncentrime të ndryshme të
rreziqeve varësisht nga natyra dhe fushëveprimi i aktivitetit të caktuar. Prandaj, gjatë kryerjes
së vlerësimit të rrezikut, duhet të merret parasysh mjedisi i përgjithshëm i rrezikut të një
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institucioni, besueshmëria e programit të brendshëm për menaxhimin e rrezikut,
adekuatshmëria e sistemeve të teknologjisë së informimit, si dhe rreziqet e ndërlidhura me
secilin prej aktiviteteve të rëndësishme të biznesit.
Pika fillestare në procesin e vlerësimit të rrezikut është vlerësimi i tolerancës së rrezikut të
institucionit dhe përceptimi i menaxhmentit për pikët e forta dhe të dobëta të institucionit. Një
vlerësim i tillë duhet të përfshijë diskutimet me menaxhmentin dhe shqyrtimin e dokumenteve
mbështetëse, planeve strategjike dhe politikave. Në përgjithësi, pritet që menaxhmenti të ketë
kuptuar qartë tregjet e institucionit dhe mjedisin e përgjithshëm bankar dhe sesi këta dy
faktorë ndikojnë në institucion (për shembull, përdorimi i teknologjisë, produkteve dhe
kanaleve të saj për shpërndarje).
Në vlerësimin e mjedisit të përgjithshëm të rrezikut të një institucioni, personi kontaktues
duhet të bëjë një vlerësim paraprak të menaxhimit të rrezikut të brendshëm të institucionit.
Kjo përfshin një vlerësim të përshtatshmërisë së auditimit të brendshëm të institucionit, rishikimin e kredive dhe funksionet e pajtueshmërisë. Auditimet e jashtme gjithashtu sigurojnë
informacione të rëndësishme në lidhje me profilin e rrezikut dhe kushtet e institucionit që
mund të përdoret në vlerësimin e rrezikut.
Monitorimi efektiv i rrezikut kërkon nga institucionet që të identifikojnë dhe masin të gjitha
ekspozimet materiale ndaj rrezikut. Rrjedhimisht, aktivitetet për monitorimin e rrezikut duhet
të mbështeten nga sistemi i menaxhimit të informtave që ju ofron menaxherëve dhe drejtorëve
të lartë raporte në kohë dhe të besueshme mbi kushtet financiare, performancën e operimit
dhe ekspozimin ndaj rrezikut të organizatës së konsoliduar (zyra kryesore dhe çdo filial).
Sistemi i menaxhimit të informtave i tillë duhet t`i sigurojë menaxherëve të angazhuar në
menaxhmentin ditor të aktiviteteve të organizatës raporte të rregullta dhe mjaft të detajuara
për këtë fushë të përgjegjësisë.
BQK-ja përdor një matricë të rrezikut për të përmbledhur nivelet e rrezikut në aktivitetet e një
institucioni (BQK, 2015). Kjo matricë gjithashtu përmbledh cilësinë e funksionit për menaxhimin e rrezikut në kontrollimin apo lehtësimin e rreziqeve të tilla dhe identifikon drejtimin
(p.sh ↑, ↓ apo ↔) të atyre rreziqeve pasi t'i merr parasysh faktorët e jashtëm dhe të brendshëm
të cilët mund të ndikojnë në profilin e rrezikut të institucionit.
Matrica është një mjet fleksibil që dokumenton procesin e ndjekur për të vlerësuar rrezikun e
përgjithshëm të një institucioni dhe shërben si bazë për përgatitjen e vlerësimit përmbledhës
të rrezikut. Matrica shërben si bazë për përgatitjen e përmbledhjes së vlerësimit të rrezikut.
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•

Identifikimi i aktiviteteve të rëndësishme/fushave funksionale

Aktivitete të rëndësishme përfshijnë çfarëdo linje të rëndësishme të biznesit, njësi apo proces.
Aktivitetet e konsiderueshme janë identifikuar nga burime të ndryshme duke përfshirë skemën organizative të institucionit, planin strategjik të biznesit, ndarjet kapitale dhe raportimin
financiar të brendshëm dhe të jashtëm si bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave.
Identifikimi i aktiviteteve domethënëse është i rëndësishëm për të përcaktuar rreziqet e
vetvetishme në aktivitetet e institucionit. Me qëllim të vlerësimit të rrezikut, BQK-ja ka identifikuar rreziqet më të zakonshme, kryesisht, rreziku kreditor, i likuiditetit, i tregut, i vendit
apo i transferit dhe rreziku operacional të cilat duhet të planifikohen në aktivitete kaq të
rëndësishme, në mënyrë që të ndihmojë ekzaminerët në identifikimin e rreziqeve të vetvetishme të secilit aktivitet.
•

Përcaktimi i sasisë së rreziqeve të vetvetishme

Pasi të identifikohen rreziqet e rëndësishme, duhet të përcaktohet sasia e rreziqeve të
vetvetishme në ato aktivitete. Nëse institucioni përdor kategori të tjera të rrezikut përveç atyre
të përcaktuara nga BQK-ja, ekzaminerët duhet të sigurohen që kategoritë e tilla shtesë të rr
ziqeve të jenë të përfshira nën kategoritë e përdorura nga BQK-ja.
BQK-ja ka zhvilluar kriteret cilësore dhe sasiore që do të përdoren për vlerësimin e sasisë së
rreziqeve të qenësishme në një institucion. Për çdo lloj të rrezikut (me përjashtim të rrezikut
operacional) janë zgjedhur kriteret sasiore në të cilat janë vendosur standardet për të përcaktuar vlerën e rrezikut të çdo kriteri. Për kriteret e tjera, vlerësimi gjykues do të përdoret për të
përcaktuar vlerën e rrezikut, e cila do të kombinohet për të nxjerrë një vlerë të vetme të rrezikut. Niveli i përgjithshëm i rrezikut do të përcaktohet duke përdorur normën mesatare të rrezikut për secilin kriter. Ekzistojnë tri nivele të rrezikut: i ulët, i mesëm dhe i lartë. Të tri
nivelet përkufizohen si më poshtë (BQK, 2015):
-

Rreziku i lartë i vetvetishëm ekziston kur ka një probabilitet më të lartë se mesatarja e
një ndikim negativ në kapitalin e një institucioni apo të ardhurave për shkak të ekspozimit dhe të pasigurisë nga ngjarjet e mundshme në të ardhmen.

-

Rreziku mesatar i vetvetishëm ekziston kur ka një probabilitet mesatar të një ndikimi
negativ në kapitalin e një institucioni apo të ardhurat për shkak të ekspozimit dhe të
pasigurisë nga ngjarjet e mundshme në të ardhmen.
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-

Rreziku i ulët i vetvetishëm ekziston kur ka një probabilitet i ulët i një ndikimi negativ
në kapitalin e një institucioni apo të ardhurat për shkak të ekspozimit dhe të pasigurisë
nga ngjarjet e mundshme në të ardhmen.

Është me rëndësi që të mbahet në mend se vlerësimi i sasisë së rrezikut bëhet pa i marrë parasysh proceset e menaxhimit dhe të kontrollit, këta faktorë merren parasysh në vlerësimin e
cilësisë së sistemeve të institucionit për menaxhim të rrezikut.
-

Vlerësimi i kualitetit të menaxhimit të rrezikut:

Gjatë vlerësimit të cilësisë së menaxhimit të rrezikut të një institucioni për rrezikun e
vetvetishëm në atë institucion, ekzamineri duhet t`i kushtojë rëndësi në radhë të parë të
gjeturave që lidhen me elementet e mëposhtme kyçe të një sistemi të shëndoshë të
menaxhimit të rrezikut:
-

Mbikëqyrja e bordit të drejtorëvë dhe menaxhmentit të lartë;

-

Politikat, procedurat dhe limitet;

-

Matjet e rrezikut, monitorimi dhe sistemi i informimtit e

-

menaxhmentit;

-

Kontrollet e brendshme.

Ekzamineri duhet të vlerësojë fuqinë relative të proceseve të menaxhimit të rrezikut dhe
kontrollit për çdo rrezik të identifikuar duke përdorur katër elemente kryesore të mësipërme.
BQK-ja ka vendosur kritere të ndryshme për vlerësimin e çdo elementi kyç dhe rrezultati
përcaktohet në bazë të një vlerësimi gjykues. Një vlerësim i përgjithshëm i cilësisë së menaxhimit të riskut do të përcaktohet duke përdorur një mesatare të thjeshtë të pikëve për katër elementet kryesore.

2.5.2. Menxhimi i vlersimit të rreziqeve

Vlerësimi për cilësinë e menaxhimit të riskut duhet të vlerësohet si i fortë, i pranueshëm, apo i
dobët. Këto vlerësime janë definuar si (BQK, 2015):
-

Menaxhimi i fortë i rrezikut tregon që menaxhmenti në mënyrë efektive identifikon

monitoron dhe kontrollon apo lehtëson të gjitha llojet e rreziqeve të qenësishme në institucion. Bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti marrin pjesë në menaxhimin e rreziqeve dhe siguro23

hen se ekzistojnë politikat dhe kufizimet e duhura. Politikat dhe kufizimet mbështeten nga
proc durat për monitorimin e rrezikut, raportet dhe sistemi i informimit të menaxhmentit të
cilat ofrojnë informatat dhe analizat e nevojshme për të dhënë përgjigjet në kohë dhe në
mënyrë të duhur ndaj ndërrimit të kushteve dhe kontrollet e brendshme dhe procedurat e auditimit janë të përshtatshme me madhësinë dhe aktivitetet e institucionit. Ka disa përjashtime
në politikat dhe procedurat e përcaktuara dhe asnjë nga këto përjashtime nuk do të çojë në një
humbje të konsiderueshme të institucionit.
-

Menaxhimi i pranueshëm i rrezikut tregon që sistemet për menaxhimin e rrezikut të

institucionit edhe pse zbatohen në mase të madhe, mund të kenë mungesa në një shkallë modeste. Vlerësimi reflekton aftësinë e menaxhmentit për t'u përballur me sukses me ekspozimet
ekzistuese dhe të parashikueshme të cilat mund të lindin gjatë kryerjes së planit të biznesit të
institucionit. Përderisa institucioni mund të ketë probleme të vogla të menaxhimit të rrezikut,
këto probleme janë të njohura dhe janë duke u zgjidhur. Në përgjithësi, mbikëqyrja e bordit të
drejtorëve dhe menaxhmentit të lartë, politikat dhe kufizimet, procedurat e monitorimit të rrezikut, raportet, sistemi i menaxhimit të informative dhe sistemet e kontrollit të brendshëm
konsiderohen efektive në ruajtjen e një institucioni të sigurt dhe të shëndoshë. Rreziqet në
përgjithësi janë duke u kontrolluar në një mënyrë që nuk kërkon më shumë se vëmendje normale të mbikëqyrjes.
-

Menaxhimi i dobët i rrezikut tregon sistemet e menaxhimit të rrezikut të cilët kanë

mungesa të mëdha dhe prandaj janë shkak për më shumë se vëmendje normale mbikëqyrëse.
Kjo mund të karakterizohet me një mbikëqyrje joadekuate të bordit të drejtorëve dhe
menaxhmentit të lartë, politika, procedura dhe limite joadekuate monitorim të dobët dhe
sistem për menaxhimin e informatave joadekuatë. Sistemi i kontrollit të brendshëm mund të
jetë i mangët në aspekte të rëndësishme, veçanërisht nëse shfaqen përjashtime të
vazhdueshme të kontrollit ose nga dështimi për të ndjekur politikat dhe procedurat e shkruara.
Mangësitë e ndërlidhura në këto sisteme mund të ketë efekte negative në sigurinë dhe
shëndetin e institucionit apo të mund të çojnë në gabime materiale të pasqyrave financiare
nëse nuk merren veprimet korrigjuese.
•

Përcaktimi i nivelit të përgjithsem të rrezikut (rreziku neto)

Rreziku neto për secilën kategori të rrezikut është përcaktuar duke balancuar sasinë e rrezikut
të vetvetishëm me cilësinë e sistemeve të menaxhimit të rrezikut të institucionit. Për shem24

bull, rreziku kreditor mund të përcaktohet si vetvetishëm i lartë në një institucion, megjithatë,
probabiliteti dhe madhësia e humbjes së mundshme mund të reduktohet duke pasur standarde
shumë konservative të vlerësimit të kredisë, administrimin efektiv të kredisë, rishikim të forte
të brendshëm dhe një sistem të mirë të paralajmërimit të hershëm.
Rrjedhimisht, pas llogaritjes së këtyre faktorëve lehtësues, profilit të përgjithshëm të rrezikut
dhe nivelit të shqetësimit mbikëqyrës, rreziku kreditor mund të jetë mesatar. Tabela në vijim
jep udhëzime për përcaktimin e rrezikut neto duke balancuar sasinë e vërejtur dhe shkallën e
rrezikut me forcën e perceptuar të sistemeve të menaxhimit të rrezikut.

Tabela 1. Rreziku i përbërë – pasqyrë e rrezikut neto
Rreziku i vetvetishëm i aktivitetit (sasia)
i ulët
Sistemet e menaxhimit të
rrezikut (kualitetit

mesatar

i lartë

Vlerësimi i nivelit të përgjithshëm të rrezikut (vlerësimi i rrezikut neto)

I dobët

I ulët ose mesatar

Mesatar ose i lartë

I pranueshëm

I ulët

Mesatar

I fortë

I ulët

I ulët, mesatar ose i
lartë

i lartë

Mesatar ose i lartë

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, Manuali i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik për banka,
Prishtinë, 2015.
Si pjesë të politikave dhe procedurave të saj të përgjithshme për menaxhim të riskut, çdo
bankë duhet që minimumi të zhvillojë dhe mbajë politika dhe procedura me shkrim lidhur me
(Kuvendi i Kosovës, 2012):
•

shumën e përgjithshme maksimale të pronës së paluajtshme dhe pasurive fikse, apo
kategorive specifike të tyre që mbahen nga banka; dhe

•

ndalesat, kufizimet ose kushtet që kanë të bëjnë me:

-

llojet ose format e ekspozimeve të bëra, dhe përgjegjësive të marra (të mundshme ose
të tjera);

-

përputhjen e maturimit dhe normës së interesit në lidhje me pasuritë dhe detyrimet (të
mundshme ose të tjera);
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-

pozicionet e pambrojtura në valuta të huaja, metale të çmuara ose gurë të çmuar, instrumentet për normën e këmbimit dhe interesit; stoqet the letrat tjera me vlerë të
transferueshme; dhe

-

përcjelljen e kontratave, marrëveshjeve për këmbim, mallrave, opsioneve dhe instrumentet tjera që kanë të bëjnë me valutat, stoqet, obligacionet, metalet e çmuara apo
normat e interesit.

•

Menaxhimin e të gjitha llojeve të rreziqeve operacionale, duke përfshirë por duke mos
u kufizuar në sigurinë e objektit, teknologjisë dhe personelit.

•

Drejtimi i rrezikut

Drejtimi i rrezikut shton perspektivën drejt qasjes së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik. Në
përgjithësi, drejtimi i rrezikut është funksion i tri gjërave:
-

Ndryshimet në mjedisin e jashtëm;

-

Ndryshimet në madhësinë relative dhe kompleksitetin e një aktiviteti (apo inicimin e një aktiviteti të ri) brenda një institucioni;

-

Gjendja aktuale e menaxhimit dhe sistemet e ndërlidhura të menaxhimit të rrezikut.

2.5.3. Rreziqet konkrete (likuditetit-cash flow, valutës, profatibilitetit, financiare
qëndrueshmëria në treg etj.)

Bankat e mëdha dhe me rëndësi sistemike për sektorin paraqesin vatra potenciale të rrezikut
për stabilitetin financiar ngase problemet apo dështimi i mundshëm i tyre manifestohet me
efekte përcjellëse dhe pasoja të rënda negative për funksionimin e gjithsej sektorit dhe
ekonomisë se vendit. Treguesi i strukturës së sektorit bankar synon të vlerësojë rrezikun e
mundshëm që mund të burojë nga struktura e sektorit apo rëndësia sistemike e bankave
(dimensioni i madhësisë dhe zëvendësueshmërisë së institucioneve) dhe niveli i kapitalizimit
për mbulimin e humbjeve nga goditjet e mundshme. Nëntreguesit e përzgjedhur më
konkretisht reflektojnë koncentrimin e tregut, diversifikimin e investimeve dhe burimeve të
fondeve, si dhe nivelin e kapitalizimit (BQK, 2016).
•

Rreziku kreditor – potenciali që një huamarrës apo palë tjetër nuk do të mund të

kryejë obligimet e tij/saj.
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Norma, edhe ashtu e ulët, e kredive joperformuese në sektorin bankar shënoi rënie të
mëtutjeshme gjatë gjysmës së parë të vitit 2016. Raporti i kredive joperformuese (KJP) ndaj
gjithsej kredive në qershor 2016 zbriti në 5.3 përqind krahasuar me 7.2 përqind një vit më
parë. Rënia e normës së KJP-ve reflekton si rritjen vjetore të kreditimit prej 8.8 përqind ashtu
edhe përmirësimin e theksuar të cilësisë së portofolit kreditor ku vlera e kredive
jopërformuese shënoi rënie vjetore prej 21.0 përqind. Në përmirësimin e cilësisë së portofolit
kreditor ndikim të rëndësishëm kishte, ndër tjera, edhe funksionalizimi i përmbaruesve privat
të cilët kanë lehtësuar procesin e zbatimit të kontratave kreditore.
•

Rreziku i tregut – rreziku ndaj kushteve të një institucioni që rezultojnë nga lëvizjet

e pafavorshme në normat apo çmimet e tregut, siç janë normat e interesit, kurset e këmbimit
valutorapo çmimet e kapitalit.
Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të tregut, që nënkupton ekspozimin ndaj rrezikut nga
lëvizjet e kursit të këmbimit valutor si dhe nga lëvizjet në normat e interesit, vazhdon të
mbetet në nivel të ulët. Raporti i pozicionit të agreguar neto të hapur në valutë të huaj ndaj
kapitalit të klasit të parë ka shënuar rritje në 1.8 përqind nga 0.8 përqind në qershor 2015, por
që mbetet në nivel të ulët. Kreditë në valutë të huaj kanë zvogëluar edhe më tej pjesëmarrjen
mjaft të ulët (0.2 përqind në qershor 2016) në gjithsej portofolin kreditor, gjë që zvogëlon më
tutje ekspozimin ndaj rrezikut valutor. Kreditë dhe depozitat vazhdojnë të mbajnë pothuajse
në tërësi normë fikse të interesit, duke u ndikuar nga lëvizjet e normave të interesit vetëm në
maturim. Hendeku negativ ndërmjet aseteve dhe detyrimeve të ndjeshme ndaj normave të
interesit për intervalin e shkurtër të maturimit ‘deri në 30 ditë’ është ngushtuar, duke
zvogëluar ekspozimin ndaj rritjes së mundshme të normës së interesit që do të reflektohej më
shumë në shpenzimet e rifinacnimit se në të hyrat nga riinvestimi. Në anën tjetër, hendeku
kumulativ pozitiv për periudhën deri në 1 vit pothuajse është dyfishuar, gjë që paraqet
ekspozim më lartë ndaj rrezikut të rënies së mundshme të normës së interesit.
•

Rreziku i likuiditetit – mundësia që një institucion nuk do të jetë në gjendje të

përmbushë obligimet e tij në kohën e duhur për shkak të pamundësisë që të likuidojë mjetet
apo të sigurojë financimin adekuat (të referuar si 'financimi i rrezikut të likuiditetit') apo nuk
mundet që lehtësisht t’i lirojë apo zvogëlojë ekspozimet pa i ulur në mënyrë të konsiderueshme çmimet e tregut për shkak të thellësisë joadekuate të tregut apo çrregullimeve të tregut
("rreziku likuiditetit të tregut’).
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Sektori bankar vazhdon të ketë pozitë të mirë të likuiditetit, me indikatorët kryesorë të
likuiditetit që qëndrojnë mbi nivelet minimale të kërkesave rregullatore. Megjithatë,
krahasuar me vitin paraprak, treguesit e likuiditetit kanë shënuar rënie. Deri në qershor 2016,
depozitat shënuan rritje, mirëpo me normë më të ulët krahasuar me vitin paraprak.
Rrjedhimisht, rritja më e përshpejtuar e kredive krahas rritjes më të ngadalshme të depozitave,
bëri që raporti i kredive ndaj depozitave të arrijë në 80.7 përqind nga 77.9 përqind sa ishte në
qershor 2015. Pozita e mirë e likuiditeti të sektorit bankar shprehet edhe përmes nivelit të
lartë të raportit të aseteve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra. Megjithatë, ky raport në
qershor 2016 u zvogëlua lehtësisht në 41.5 përqind nga 41.9 përqind sa ishte në qershor 2016.
Rënia e raportit i atribuohet normës më të lartë të rritjes së detyrimeve afatshkurtra prej 3.8
përqind si rezultat i orientimit të depozitave me afat drejt atyre të transferueshme, në krahasim
me rritjen prej 2.7 përqind të aseteve likuide. Niveli i aseteve likuide në bilancin e sektorit
bankar mbetet i lartë, duke qenë se në qershor 2016 asetet likuide përbënin 32.0 përqind të
gjithsej aseteve të sektorit. Sidoqoftë, ky raport është lehtësisht më i ulët se vitin e kaluar ku
asetet likuide përbënin 33.0 përqind të gjithsej aseteve. Kjo për faktin se gjithsej asetet
shënuan rritje më të lartë se asetet likuide. Në rritjen e aseteve likuide kontributin më të madh
e kishin rritja e parasë së gatshme dhe e llogarive rrjedhëse të mbajtura nga bankat, si dhe
rritja e letrave me vlerë të tregtueshme të emetuara nga qeveritë e huaja. Ndërsa përshpejtimi i
rritjes së kreditimit ndikoi që norma e rritjes së asetve likuide të ishte më e ulët se norma e
rritjes së gjithsej aseteve. Rezervat e sektorit bankar shënuan rritje vjetore prej 1.2 përqind
dhe qëndruan në nivel më të lartë se sa kërkesat rregullatore. Deri në qershor 2016, niveli i
kërkuar i rezervës së detyrueshme ishte 239.0 milionë euro, ndërsa vlera e gjithsej rezervave
të mbajtura nga bankat tejkaloi nivelin e kërkuar të rezervës së detyrueshme për 46.7 përqind.
Rritja e rezervave gjatë kësaj periudhe mund të reflektojë rënien e plasmaneve të bankave që
operojnë në Kosovë në bankat jashtë vendit si rrjedhojë e ambientit me norma të ulëta të
interesit sidomos në vendet e BE-së. Rritja e nivelit të rezervave mund të konsiderohet si
zhvillim pozitiv për qëndrueshmërinë e sektorit bankar, mirëpo duhet pasur parasysh edhe
koston oportune të mbajtjes së rezervave të tepërta për bankat.
•

Rreziku operacional – mundësia që sistemi joadekuat i informimit, problemet

operacionale, shkeljet në kontrollet e brendshme, mashtrimi apo katastrofat e paparapara të
rezultojnë me humbje.
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Ky rrezik ekziston në të gjitha aktivitetet dhe për të minimizuar rrezikun operacional, investimet janë realizuar me saktësi duke ju nënshtruar kontrollit efikas për çdo transaksion.
•

Rreziku i vendit dhe i transferit - rreziku në kushtet ekonomike, sociale dhe politike

si dhe ngjarjet në një vend të huaj do të ndikojnë në institucion.
•

Rreziku i normave të interest - Sektori bankar i Kosovës vazhdon të jetë i ekspozuar

ndaj rrezikut të normave të interesit vetëm në kuptimin e rrezikut të rifinancimit dhe
riinvestimit të aseteve, duke konsideruar që kreditë dhe depozitat sipas trendit historik kanë
kryesisht normë fikse të interesit dhe nuk ndikohen nga lëvizjet në norma të interesit deri në
maturim. Megjithatë, lëvizjet në normat e interesit mund të kenë ndikim në qëndrueshmërinë
e sektorit bankar kur merret parasysh rreziku i rifinancimit dhe i riinvestimit të aseteve,
varësisht nga kompozicioni i afatit të maturimit të aseteve dhe detyrimeve që bartin interes, si
dhe kahut të lëvizjes së normës së interesit.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1.

Sistemi bankar në Kosovë - Bankat Komerciale në Kosovë

Në Kosovë sot operojnë 10 (dhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 69.0 përqind të aseteve
totale të sektorit financiar. Produktet dhe shërbimet e tyre përfshijnë llogaritë bankare,
kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare, kartela bankare, garancione bankare, letër kredi,
e-banking. Qasja në shërbimet e këtyre bankave mundësohet përmes aktualisht 263 degëve
dhe nëndegëve, 540 ATM-ve dhe 9,493 POS dhe 196,656 llogarive e-banking.
Aktiviteti i tyre dominohet nga kreditë, afati i maturimit të të cilave mund të jetë deri në 15
vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Nga totali i kredive, 65.2 përqind janë kredi për ndërmarrjet.
Pjesa më e madhe e këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë (51.8
përqind e kredive të ndërmarrjeve), përderisa sektori i industrisë (përfshirë minierat, prodhimtarinë, energjinë dhe ndërtimtarinë) ka 23.0 përqind të gjithsej kredive të ndërmarrjeve.
Sektori i bujqësisë aktualisht përbën 4.0 përqind të gjithsej kredive për ndërmarrje.
Pjesëmarrja e kredive për ekonomitë familjare është 34.4 përqind të gjithsej kredive.
Struktura e detyrimeve të sektorit bankar dominohet nga depozitat, të cilat përfaqësojnë 80.2
përqind të gjithsej detyrimeve. Depozitat e sektorit bankar kanë shënuar rritje vjetore prej 6.5
përqind, duke arritur vlerën prej 2.7 miliard euro. Depozitat e sektorit bankar në Kosovë
përbëhen nga depozitat e ekonomive familjare me një pjesëmarrje prej rreth 74.4 përqind të
depozitave të gjithëmbarshme, përderisa depozitat e ndërmarrjeve private përbëjnë 20.1
përqind.
Bankat komerciale në Kosovë kanë strukturë të ndryshme aksionare. Tetë prej tyre janë banka
me kapital të huaj dhe dy me kapital vendor.
Numri i të punësuarve në bankat komerciale është rreth 3,337.
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Sektori Dhjetor Dhjetor Dhjetor Dhjetor Dhjetor Dhjetor Dhjetor
bankar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Norma
efektive
e interesit * 14.50% 14.70% 14.10% 13.80% 14.10% 14.30% 13.90%
* kosto totale e kredisë e paraqitur si normë vjetore e vlerës totale e kredisë

Dhjetor
2012

Dhjetor
2013

Dhjetor
2014

Dhjetor
2015

12.90%

11.10%

9.20%

7.90%

Figura 2. Normat e kamatës ndër vite në Kosovë
Burimi: Buletini Mujor statistikor Nr.169, 5 nëntor 2015 nga BQK

Nëse krahasohet interesi vjetore i këtij viti (2015) me atë ne vitin 2010, mund të konstatohet
një rënie prej 6.4% në kreditë aktive që do të thotë EUR 6.4 milion më pak të hyra interesi në
100 milion EUR kredi. Një kalkulim i thjeshtë është i mjaftueshëm për të treguar se për
sistemin bankar me shumën totale të kredive aktive prej afër EUR 2 bilion një ndryshim i tillë
manifestohet në EUR 128 milion EUR më pak të hyra interesi për një vit, shifër që është më i
lartë se çdo profit vjetorë i sistemit bankar në 5 vitet e fundit. Kuptohet këto ndryshime janë
balancuar pjesërisht me uljen e normave të interesit të depozitat por assesi nuk e eliminojnë
nevojën imediate për rishikim të gjitha proceseve bankare. Ky ndryshim është faktori primar
që determinon nevojën e gjetjes së formave të ndryshme të racionalizmit të shpenzimeve dhe
gjetjes së mënyrave të reja të organizimit të punëve . Në këtë kuptim çdo gjë ndryshon përveç
fjalëve të filozofit antikë Platonit se domosdoshmëria është nëna e shpikjes. Kur përballemi
me një ndryshim kaq të madh në botë përgjigja e vetme racionale duhet të jetë një adaptim po
aq i shpejtë.
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
4.1.

Organizimi i studimit - hulumtimit

Metodologjia e hulumtimit është shumë e rëndesishme për cdo punim seminarik dhe
akademik. Gjatë hulumtimit duhet të respektojmë çështjet etike dhe të bëjme kërkim të të
dhënave cilësore për të mbështetur fuqishëm mendimin tonë, dhe për të detajuar të dhënat me
statistika dhe të dhëna tjera të detajuara. Ky proces është me rëndësi të lartë pasi që na
zhvillon mendimin kritik dhe shkrimin akademik.
Sa i përket aspektit metodologjik gjatë studimit të kësaj teme do të bazohemi në disa metoda
të kërkimit dhe hulumtimit shkencor. Për të arritur objektivat e synuara do ti përdorim disa
metoda si: Metoda e Analizës duke përfshirë analizën e kërkimeve ekonomike, duke përfshirë
Metodën e analizës Kuantitative, Kualitative, Makroekonomike dhe Mikroekonomike.
Poashtu gjatë këtij punimi shkencor do të zënë vend edhe metoda tjera hulumtuese si: Metoda
e Gjeneralisimit, Specializimit, Konkretizimit, Metoda Empirike di dhe metoda tjera
hulumtuese shkencore (Jakupi, 2005). Punimi gjithnjë do të mbështetet vetëm në të dhëna të
bazuara, institucionale, statistikore dhe konkrete. Unë do të kujdesem që të kerkojë të dhëna
cilësore përmes të cilave do të siguroj kuptimin dhe sqarimin e rasteve studimore, objekteve
të hulumtimit, duke grumbulluar të dhëna e informacione me qëllim krahasimin e rastëve dhe
mbështetjen e të dhënave me vlera numerike që zakonishtë janë të prezantuara në trajtën e
statistikave. Gjithashtu gjatë studimit të temës do të përdori teoritë apo konceptet dhe termat
bazë në mënyre që të më ndihmojnë për të shpjeguar fakte që janë plotësisht të qarta.
Gjatë hulutimit do të bazohem në të dhënat nga raportet e Bankës Qendrore të Kosovës, si dhe
në dokumente zyrtare të përgatitura nga ekspertë të kësaj lëmie dhe instutucioneve përkatëse.

32

5. ANALIZA E REZULTATEVE

5.1.

Performanca e sektorit bankar

Profiti i realizuar nga sektori bankar në vitin 2015 arriti vlerën prej 94.7 milionë euro (60.5
milionë euro në vitin 2014), që paraqet shumën më të lartë të profitit të regjistruar që nga fi
limi i funksionimit të këtij sektori. Rritja e profitit gjatë këtij viti rezultoi nga zvogëlimi i
theksuar i shpenzimeve të sektorit bankar. Në vitin 2015, të hyrat e sektorit bankar arritën
vlerën 238.2 milionë euro, që paraqet një rënie vjetore prej 2.9 përqind.
Kontributin kryesor në rënien e gjithsej të hyrave kishin të hyrat nga interesi që në vitin 2015
shënuan rënie vjetore prej 5.7 përqind.
Rënia e të hyrave nga interesi në masë të madhe i atribuohet zvogëlimit të të hyrave nga
interesi në kredi kryesisht si rrjedhojë e rënies së normave të interesit, pavarësisht
përshpejtimit të aktivitetit kreditor gjatë kësaj periudhe. Të hyrat nga jo - interesi në vitin
2015 shënuan rritje vjetore prej 7.2 përqind kryesisht si rezultat i rritjes së të ardhurave nga
tarifat dhe komisionet, që ndër tjerash reflekton shtrenjtimin e shërbimeve të ofruara në degët
bankare.
Vlera e gjithsej shpenzimeve të sektorit bankar në vitin 2015 arriti në 143.5 milionë euro, që
paraqet një rënie vjetore prej 22.3 përqind.
Zvogëlimi i gjithsej shpenzimeve në masë të madhe ishte rezultat i reduktimit të shpenzimeve
të jo - interesit, që shënuan rënie vjetore prej 88.6 përqind. Në kuadër të tyre, rënie më të
theksuar shënuan shpenzimet për provizione në kredi të cilat regjistruan rënie vjetore prej
141.1 përqind, kryesisht si rezultat i zvogëlimit të kredive joperformuese. Gjithashtu, në
rënien e gjithsej shpenzimeve ndikim të konsiderueshëm kishin edhe shpenzimet e interesit që
shënuan rënie vjetore prej 48.7 përqind, kryesisht si rezultat i rënies për 54.0 përqind të
shpenzimeve të interesit në depozita. Pavarësisht rritjes së lehtë të normave të interesit në
depozita gjatë pjesës më të madhe të vitit 2015, ulja e theksuar e tyre gjatë dy viteve të fundit
u reflektua në rënien e shpenzimeve në vitin 2015. Shpenzimet e përgjithshme dhe
administrative, që përfaqësojnë pjesën më të madhe të gjithsej shpenzimeve, ishin e vetmja
kategori e cila shënoi rritje, duke regjistruar një normë vjetore të rritjes prej 5.2 përqind në
vitin 2015. Kjo rritje kryesisht i atribuohet shpenzimeve tjera nga jo interesi (marketingut,
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shpenzimeve ligjore, shpenzimeve të pashpalosura etj.), ndërsa në një shkallë më të ulët i
atribuohet edhe rritjes së shpenzimeve të personelit. Raporti i shpenzimeve ndaj të hyrave të
sektorit ka shënuar përmirësim të dukshëm krahasuar me vitin e kaluar si rezultat i rënies së
theksuar të shpenzimeve. Në vitin 2015, ky indikator u përmirësua në 60.3 përqind, krahasuar
me 75.3 përqind sa ishte në vitin paraprak. Profiti i realizuar në vitin 2015 ka ndikuar në
përmirësimin e mëtutjeshëm të indikatorëve të profitabilitetit, siç janë Kthimi në Mesataren e
Aseteve (ROAA) dhe Kthimi në Mesataren e Kapitalit (ROAE). ROAA arriti në 2.9 përqind,
nga 2.0 përqind sa ishte në 2014, derisa ROAE arriti në 26.4 përqind, nga 20.3 përqind sa
ishte në 2014 (BQK, 2016):

ROA (return on assets) = Net income / Assets = 2.9 % (për vitin 2015)

ROE (return on equity) = Net income / equity = 26.4 % (për vitin 2015)

Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitur treguesit financiar të bankës TEB Sh. A në Kosovë,
për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2016, si dhe sqarimet për ndryshimet apo krahasimin me
ata të vitit 2015
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Tabela 2. Indikatorët financiar sipas raporteve financiare

Indikatorët e bilancit të gjendjes

2016

Rritje/
2015 (Rënie)

Përqindje

Gjithsej mjetet
Gjithsej kreditë (bruto)

429,255
352,695

410,576
340,215

18,679
12,480

4.50%
3.70%

Depozitat

334,467

342,878

-8,411

-2.50%

71,324
6.20%

52,991
7.10%

18,333
-0.90%

34.60%
-13.40%

Kreditë / Gjithsej mjetet

82.20%

82.90%

-0.70%

-0.80%

Raporti i mbulimit të kredive jo performuese

94.20%

93.20%

1.00%

1.10%

29,036
6,276
48.40%

30,343
6,350
44.10%

-1,307
-74
4.30%

-4.30%
-1.20%
9.80%

35,694
18,333

37,041
17,336

-1,347
997

-3.60%
5.80%

35.70%
4.30%

51.10%
4.20%

-15.30%
0.00%

-30.00%
1.20%

Ekuiteti i aksionarëve
Kreditë jo-performuese / Gjithsej kreditë

Indikatorët e pasqyrës së të ardhurave
Të hyrat neto nga interesi
Të hyrat neto nga jo-interesi
Raporti kosto / të hyra
Neto të hyrat bankare
Neto fitimi vjetor
Raportet e rentabilitetit
Kthimi në ekuitet
Kthimi në mjete
Të hyrat neto nga interesi / Mjetet mesatare që krijojnë
interes
Raportet e likuiditetit dhe solvencës
Raporti i adekueshmërisë së kapitalit

8.30%

9.30%

-1.10%

-11.40%

15.90%

16.70%

-0.80%

-4.90%

Mjetet likuide / gjithsej mjetet

19.50%

21.30%

-1.90%

-8.90%

Mjetet e peshuara të rrezikut

479,976

349,247

130,729

37.40%

Raporti i kostos me të hyrat në vitin 2016 është rritur më tej në 48.4% nga 44.1% në vitin
2015, për shkak të rënies së të hyrave nga interesi dhe rritjes së investimeve në projekte të
efektshmërisë. Të hyrat neto bankare në fund të vitit ishin € 35.7 milionë krahasuar me € 37.0
milionë realizuar në vitin 2015, përsëri kryesisht të ndikuara nga rënia e normave të interesit
të kredisë. Banka përfundoi vitin me €18.3 milionë të fitimit pas tatimit krahasuar me €17.3
milionë në vitin 2015 ose rritje prej 5.7%. Në aspektin e treguesve të rentabilitetit, në fund të
vitit 2016, Banka ka gjeneruar një Kthim në Kapital (KNK) prej 35.7% krahasuar me 51.1%
në vitin 2015, kryesisht si rezultat i rritjes së ekuitetit të aksionarëve për shkak
të fitimeve të mbajtura të vazhdueshme. Kthimi në Mjete (KNM) ishte 4.3% krahasuar
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me 4.2 % në vitin e kaluar. Raporti i Interesit Neto ndaj Mjeteve Mesatare që Krijojnë Interes
ishte 8.3 %, krahasuar me 9.4% në vitin e kaluar.
Sa i përket menaxhimit të kapitalit bankar në fund të vitit 2016, Raporti i Adekueshmërisë së
Kapitalit të Bankës (RAK) ishte 15.9 %, duke tejkaluar kërkesën minimale të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) prej 12 %.
Raporti i Mjeteve Likuide ndaj Mjeteve totale ishte 19.5 % në fund të vitit 2016 krahasuar me
21.4 % në vitin 2015, përderisa Mjetet e Peshuara të Rrezikut (APRr) arritën në € 480,0 milionë, nga € 349.2 milionë në vitin e kaluar pas rritjes së portfolios së kredisë gjatë vitit
2016. Në vitin 2016, Banka ka mbajtur numrin e degëve deri në 26, ndërsa numri i
punonjësve ka zbritur në 580 krahasuar me 585 në fund të vitit 2015 (TEB, 2017).

Maturity GAP
Nënkupton matjen e rrezikut të normës së interesit për aktivet dhe detyrimet e ndjeshme ndaj
rrezikut. Vlerat e tregut në secilën pikë të maturimit për aktivet dhe detyrimet vlerësohen,
pastaj shumëzohen me ndryshimin në normën e interesit dhe përmblidhen për të llogaritur të
ardhurat ose shpenzimet neto të interesit.
Për ta paraqitur sa më mirë dhe në suaza më reale për Maturity GAP dhe Duration GAP, i
kam marrë dhe analizuar të dhënat e një institucioni mikrofinanciar “X” në Kosovë, të cilat i
kam prezantuar në vijim:
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31/10/2016

Assets
Cash + Trade
Investments

Currency Gap
Other
Currenci
<1
Local Currency USD
es
Months

Total
1,654,123

1,654,123

22,823,442

22,823,442

Other assets

306,574

306,574

Fixed assets

89,076

89,076

24,873,215

24,873,215

Loan Portfolio, net

Total Assets

Maturity Profile

1-3
Months

3-6
Months

6-12
Months 1-5 Years > 5 Years

1,654,123

1,654,123

1,122,125 2,360,908 3,286,685 5,772,527 10,281,196

3,000
0

Total

6,000

9,000

18,000

53,076

0 2,779,249 2,366,908 3,295,685 5,790,527 10,334,272

0 22,823,442
306,574

306,574

0

89,076

306,574 24,873,215

Liabilities
Deposits
Borrow ings
Other liabilities
Total Liabilities

Total Equity
Total Liabilities &
Equity
Asset-Liability
Surplus (Gap)
Cumulative
Surplus (Gap)
As % of equity

Total
0

0

18,979,430

18,979,430

1,140,918

1,140,918

20,120,348

20,120,348

4,841,943

4,841,943

24,962,291

24,962,291

0

0

4,752,867

0

0 2,779,249 1,661,908 2,090,685

0
0

705,000 1,205,000 5,521,397 11,548,032

0 18,979,430
1,140,918 1,140,918

0

0

0

705,000 1,205,000 5,521,397 11,548,032 1,140,918 20,120,348

4,841,943 4,841,943
0

705,000 1,205,000 5,521,397 11,548,032 5,982,861 24,962,291

269,130 -1,213,761

-834,344 4,752,867

2,779,249 4,441,157 6,531,842 6,800,972 5,587,211 4,752,867
98.2% 0.0%

0.0%

57.4%

91.7%

134.9%

140.5%

115.4%

98.2%
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31/12/2016
(in EUR)
Assets
Cash and
Cash
equivalent
Net Loan
potfolio
Other
assets
Total
Liabilities
Borrowings
Other
liabilities
Raw
Maturity
gap
Cumulative
Maturity
Gap
Cumulative
Maturity
Gap as % of
Regulatory
Capital

Remaining Maturity
Total
Non-interest
6 mos-1
Interest
bearing / no
< 1 month 1-3 months 3-6 months
yr
1-3 yrs
>3 yrs
Bearing
maturity
3,540,663 2,383,008 3,438,705 6,102,455 10,404,695 630,073 26,499,598
496,625
2,438,434
- 2,438,434
0

1,102,229

2,383,008

-

-

380,696

3,438,705 6,102,455 10,404,695

Total
26,996,224
2,438,434

630,073 24,061,164

0

24,061,164

0
875,000 2,749,902 3,684,829 10,316,519 2,604,202 20,611,148

496,625

496,625

1,336,961

21,948,109

0
1,336,961

20,611,148
1,336,961

5,888,451

-840,336

NA

10,936,566

-

-

380,696
-

875,000
-

3,159,967

1,508,008

688,802 2,417,627

3,159,967

4,667,975

5,356,778 7,774,404

7,862,580 5,888,451 11,776,902

62.60%

92.47%

106.11%

155.75%

2,749,902 3,684,829 10,316,519 2,604,202 20,611,148
-

154.01%

88,176 -1,974,129

116.65%

233.29%

Equity

216.65%

5,048,115
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31/12/2016
(in EUR)
Assets
Cash and
Cash
equivalent
Net Loan
potfolio
Other
assets
Total
Liabilities
Borrowings
Other
liabilities
Raw
Maturity
gap
Cumulative
Maturity
Gap
Cumulative
Maturity
Gap as % of
Regulatory
Capital

Remaining Maturity
6 mos-1
< 1 month 1-3 months 3-6 months
yr
1-3 yrs
>3 yrs
3,180,172 2,392,404 3,491,321 6,113,733 7,554,676 3,445,549
2,040,728
-

1,139,444

2,392,404

3,491,321 6,113,733

-

-

-

0

7,554,676 3,445,549

875,000
-

3,180,172

1,517,404

741,419 2,428,905

3,180,172

4,697,577

5,438,996 7,867,900

60.92%

89.99%

0

24,137,128

0

516,642

516,642

20,230,452

1,244,048

21,474,500

20,230,452
-

0
1,244,048

20,230,452
1,244,048

841,347

5,947,404

-727,407

NA

5,106,057 5,947,404

11,894,809

11,167,402

227.87%

213.94%

-

2,749,902 3,684,829 10,316,519 2,604,202
-

104.20%

150.73%

Total
26,694,498
2,040,728

24,137,128

875,000 2,749,902 3,684,829 10,316,519 2,604,202

0
-

Total
Non-interest
Interest
bearing / no
Bearing
maturity
26,177,856
516,642
2,040,728
0

-2,761,843

97.82%

113.94%

Equity

5,219,997
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Duration GAP
Është një term financiar dhe kontabël dhe zakonisht përdoret nga bankat, fondet e pensioneve
ose institucionet e tjera financiare për të matur rrezikun e tyre për shkak të ndryshimeve në
normën e interesit. Në anën tjetër, kur kohëzgjatja e pasurisë është më e vogël se kohëzgjatja
e detyrimeve, hendeku i kohëzgjatjes është negativ.
Një metodë alternative për matjen e riskut të normës së interesit, që quhet analiza e hendekut
të kohëzgjatjes, shqyrton ndjeshmërinë e vlerës së tregut të vlerës neto të institucionit
financiar ndaj ndryshimeve në normat e interesit. Kujtojnë se kohëzgjatja është një koncept i
dobishëm, sepse ai siguron një përafrim të mirë, veçanërisht kur ndryshimet në normën e
interesit janë të vogla, nga ndjeshmëria e vlerës së tregut të sigurisë në një ndryshim në
normën e interesit.
Në vijim i kam paraqitur indikatorët financiar për vitin 2016 për bankën TEB në Kosovë, për
vitet 2015 dhe 2016.
Tabela 3. Indikatorët financiar për vitin 2016, të Bankës TEB Sh. A (TEB, 2016)
Treguesit financiar
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara
a me rrezik)
Treguesi i kthimit në mjetet mesatare (KMM) (të hyrat neto ndaj mjeteve meb satare)
Treguesi i kthimit në ekuitetin mesatar (KEM) (të hyrat neto ndaj ekuitetit mec satar)
Margjina neto e interesit (të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare
d fitimprurëse)

31.12.2016
19.66%
4.42%
28.79%
7.87%

e

Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

52.37%

f

Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë

g

Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve të regjistruar

h

Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare

6.96%

i

Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare

7.33%

j

Shpenzimet për interesa ndaj mjeteve mesatare

0.36%

k

Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

75.26%

l

Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

18.15%

m

Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare

-0.53%

143.70%
729
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Tabela 4. Indikatorët financiar për vitin 2015, të Bankës TEB Sh. A (TEB, 2015)
Treguesit financiar
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara
a me rrezik)
Treguesi i kthimit në mjetet mesatare (KMM) (të hyrat neto ndaj mjeteve meb satare)
Treguesi i kthimit në ekuitetin mesatar (KEM) (të hyrat neto ndaj ekuitetit mec satar)
Margjina neto e interesit (të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare fitimd prurëse)

31.12.2015
16.74%
4.46%
39.97%
8.85%

e

Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

f

Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë

g

Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve të regjistruar

h

Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare

7.72%

i

Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare

8.36%

j

Shpenzimet për interesa ndaj mjeteve mesatare

0.64%

k

Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

72.67%

l

Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë

17.14%

m Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare

58.07%
125.15%
695

0.25%

Income GAP
I referohet shkallës në të cilën të ardhurat shpërndahen në mënyrë të pabarabartë në mesin e
popullatës.
Perceptimi që rritja ekonomike në Shqipëri nuk është mirëshpërndarë, është konfirmuar edhe
nga Forumi Ekonomik Botëror, i cili krahasoi rritjen gjithëpërfshirëse me rritjen ekonomike
pothuajse në të gjitha vendet në raportin e tij të fundit “Rritja gjithëpërfshirëse dhe zhvillimi”.
Në këtë klasifikim, Shqipëria është përfshirë në zonën portokalli, atë me përqendrim të lartë
ku PBB e vendit u zgjerua me ritme më të larta se rritja gjithëpërfshirëse. Me fjalë të tjera,
nga rritja ekonomike e vendit ka përfituar pakica, ndërsa ecuria pozitive ekonomike nuk është
përkthyer në një shtim të mirëqenies për shumicën. Për më tepër, të dhënat tregojnë se raporti
mes rritjes së PBB-së dhe rritjes gjithëpërfshirëse është përkeqësuar 5 vitet e fundit në
Shqipëri. Trendi tregon për një rënie 5.6% të këtij raporti, çka tregon se shpërndarja e rritjes
ekonomike ka pasur zhvillime negative, ku përfitimet po përqendrohen gjithnjë e më shumë te
pakica.
Por, ndërsa në Europë, rritja e pabarazisë është e lidhur kryesisht me papunësinë, në Shqipëri
papunësia, të paktën zyrtarisht është ulur dy vitet e fundit, duke zbritur nga 17% në rreth
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14.5%. Ekspertët ia dedikojnë rritjen e pabarazisë elementeve të tilla si informaliteti,
korrupsioni, apo paratë e siguruara në mënyrë të jashtëligjshme, që po pasurojnë me shpejtësi
një pjesë në kurriz të pjesës tjetër. E dhëna më e fundit, që vjen indirekt nga tregu i pasurive
të paluajtshme është edhe më trishtuese. Ka një rritje të ndjeshme të shitjes së apartamenteve
në zona të preferuara dhe mjaft të shtrenjta të Tiranës, me para në dorë muajt e fundit, që po
paguhen me të ardhura të padeklaruara që vijnë nga ekonomia e zezë . Një tregues i qartë ky i
rritjes së pabarazisë, teksa disa individë po arrijnë të pasurohen me shpejtësi brenda një
periudhe të shkurtër kohore dhe po tërheqin rritjen e shpejtë të çmimeve të apartamenteve, në
kurriz të atyre që do t’u duhen tashmë më shumë vite punë e më shumë kursime të
mundimshme për të blerë shtëpinë që mund ta kenë ëndërruar gjithë jetën, por që po bëhet e
pamundshme për ta.

5.2.

Determinantat e intenzitetit të kreditimit në përgjithësi dhe konkretisht në
Kosovë dhe Shqipëri

Me aktivitetet dhe operimet e tyre, bankat komerciale realizojnë fitime të mëdha duke
aplikuar norma të larta të interesit për kreditë e dhëna. Për normat e larta të interesit të cilat
dominojnë aktualisht bankierët para klientëve, subjekteve ekonomike e të tjerëve arsyetohen
në atë se ekzistojnë faktorë të ndryshëm, se gjoja bankat i përcjellin rreziqe të ndryshme, nga
moskthimi i kredive në periudhën e caktuar të klientëve, si rezultat i dominimit të kredive të
këqija.
Pra, edhe pse bankat kanë normat e larta të interesit për kreditë, në Kosovë kreditë e këqija
janë më të ulëta se në vendet e rajonit e më gjerë. Kohë më parë, Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) ka paralajmëruar se vendet e Evropës Lindore mund të
përballën me një valë të dytë të krizës financiare, si pasojë e rritjes së fortë të kredive të këqija
dhe vështirësive financiare të biznesit.
Pra, BERZH paralajmëron se kreditë e këqija po rriten në mbarë rajonin, por në disa vende si
Turqia, Shqipëria, Rumania dhe Ukraina ato janë dyfishuar brenda një viti.
Në Republikën e Kosovës, që nga fillimi i funksionimit të sistemit bankar dhe kreditor,
kreditë e këqija, përkatësisht kreditë me probleme deri në vitin 2005 nuk kanë arritur më
shumë se 3 % nga kreditë e përgjithshme të lejuara.
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Në vitin 2006 kreditë e këqija kanë qenë 4.1 % në raport me kreditë e përgjithshme.
Me këtë trend, kjo përqindje ishte edhe në vitin 2007. Në vitin 2008 kemi një rënie të saj në
3.3 për %, ndërsa në vitin 2009 kemi një pjesëmarrje me 4.3 %, si dhe në gjashtëmujorin e
vitit 2010 me 4.5 %.
Nga të dhënat të cilat tregojnë, si dhe të bazuara nga volumi e dinamika e depozitave, kredive
dhe të kredive të këqija shihet se bankat të cilat operojnë në vendin tonë janë të shëndosha
dhe të qëndrueshme financiarisht. Për të qëndruar në këtë pozitë dhe për t`u zhvilluar edhe më
shumë, si dhe për ta zvogëluar pjesëmarrjen e kredive me probleme, bankat duhet të kenë
kujdes në dhënien e kredive për klientët e tyre si dhe t’i ulin normat e interesit.
Për të evituar huadhënien tek ata individë apo biznese që nuk janë të sigurt që i kthejnë me
kohë kreditë e marra, për t’iu shmangur rritjes së mëtejshme të nivelit të kredive të pakthyera,
kjo mund të arrihet duke i ulur normat e interesit por edhe afati i kthimit të zgjatet, atëherë
kredimarrësit më lehtë do t`i kthejnë kreditë pasi që më shumë mundësohet zhvillimi i tyre.
Huatë e këqija
Huatë e këqija në portofolin e bankës ndikojnë vendimet e saj për të ofruar ndërmjetësim
financiar, sepse ato rrisin rrezikun për shkeljen e kuadrit rregullator dhe në këtë mënyrë mund
të prodhojnë kufizime për biznesin bankar. Si rezultat, bankat mund të përpiqen të mbulojnë
humbjet e mundshme nga huatë e këqija me përfitimet nga kreditë e reja, që do të sjellin një
rritje të diferencës së
Norma e të interesit, duke patur një ndikim të dyfishtë mbi ndërmjetësim. Disa studiues kanë
vërtetuar se ndërmjet diferencës së normave të interesit dhe cilësive të huasë ka një
korrelacion pozitiv. Kjo do të thotë se bankat mund të transferojnë te klientët e tyre (si
huamarrësit ashtu dhe depozituesit) një pjesë të kostos shtesë, që vjen nga përkeqësimi i
cilësisë së portofolit të huasë. Në Shqipëri, huatë e këqija kanë qenë një faktor që ka ndikuar,
krahas faktorëve të tjerë, në normën e lartë të interesit për huatë dhe si rrjedhim në një kosto
të lartë të ndërmjetësimit duke ulur shkallën e ndërmjetësimit.
Sa i përket normave të interesit të kredive për NVM-të në Shqipëri mund të themi që janë të
njejta me ato në Kosovë, psh. Nëse e marrim shembull vitin 2011, gjatë vitit 2011 norma
mesatare e interesit në Kosovë ka qenë 14.3 %, ndërsa normat në vendet rajonale kanë qenë
më të ulëta (Shqipëria-12.9%, Maqedonia-11.9%, Serbia-10.3%, Kroacia-10.2%) (Riinvest,
2015).
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5.3.

Determinantat e intezitetit të kreditimit në sektorin publik dhe privat, si dhe
për personat fizik dhe juridik

Sektori bankar gjatë vitit 2016 u karakterizua me rritje të aktivitetit kredidhënës (10.4
përqind), kryesisht si rezultat i përmirësimit të kushteve të kreditimit nga ana e bankave dhe
rritjes së kërkesës për kredi. Rritja e kreditimit vazhdon të financohet qëndrueshëm nga
depozitat e mbledhura brenda ekonomisë së vendit, të cilat shënuan një rritje vjetore prej 7.2
përqind. Norma mesatare e interesit në kredi në dhjetor 2016 u zvogëlua në 7.2 përqind,
përderisa norma mesatare e interesit në depozita shënoi rritje në 1.2 përqind. Norma e kredive
joperformuese vazhdoi të zvogëlohet edhe gjatë tremujorit të katërt, duke zbritur në 4.9
përqind në dhjetor 2016, përderisa edhe treguesit tjerë të shëndetit financiar vazhduan të kenë
gjendje të kënaqshme (BQK, 2016).
Me rritje të aktivitetit u karakterizuan edhe segmentet tjera të sistemit financiar, si sektori
pensional, sektori i sigurimeve dhe sektori mikrofinanciar. Për sa i përket performancës,
vërehet përmirësim më i theksuar te sektori mikrofinanciar, përderisa edhe sektori pensional
realizoi kthim pozitiv nga investimet. Në anën tjetër, sektori i sigurimeve gjatë kësaj periudhe
shënoi thellim të humbjes.
Dallimi në mes të normës mesatare të interesit në kredi dhe asaj në depozita u ngushtua në 6.0
përqind në krahasim me periudhën e njejtë të vitit paraprak (6.5 përqind në 2015). Norma
mesatare e interesit në kredi në fund të vitit 2016 u zvogëlua në 7.2 përqind përderisa norma
mesatare e interesit në depozita shënoi rritje në 1.2 përqind. Norma mesatare e interesit në
kredi në shtator 2016 u zvogëlua në 7.5 përqind përderisa norma mesatare e interesit në
depozita shënoi rritje të lehtë në 1.0 përqind.
Disa nga kushtet që sidomos NVM-të i kanë konsideruar si të pavolitshme për kreditë, në
vitet e para të pasluftës ishin:
•

mungesa e grejs periudhës,

•

kamatet e larta dhe

•

afatet e shkurta për kthimin e kredisë.

Kriteret e përcaktuara nga bankat për dhënien e kredive zakonisht janë bazuar në pengun apo
kolateralin, sidomos për bizneset, kurse për familjet apo individët kontratat e punësimit apo
garantuesit me kontratë të rregullt pune, dhe lartësia e të hyrave nga puna.
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Ndërsa shkaku i kredive të këqija, bankat komerciale në Kosovë shpesh kanë bërë edhe
refuzimin e kredive nëse nuk janë plotësuar kushetet e kërkuara, konkretisht për ata
kredidhënës që kanë pasur një histori jo të mirë të kthimit të kredisë.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Sistemi bankar në Republikën e Kosovës është i ri. Funksionimi i këtij sistemi filloi një vit
mbas përfundimit të luftës. Mbase 90% të aseteve të bankave kryesisht janë të kapitalit të
huaj. Përveç Bankës Qendrore funksionojnë edhe tetë banka komerciale, në të cilën vetëm dy
prej tyre janë me kapital vendor. Produktet kryesore të domosdoshme për një institucion
financiar, për t`i përmbushur kushtet për të qenë bankë, janë punët e depozitave dhe të
kredive, si dhe produktet e shërbimet e tjera e që në kohët e fundit janë duke u shtuar. Gjatë
funksionimit të sistemit bankar kemi një zhvillim të hovshëm të depozitave dhe të kredive.
Përderisa, në fund të vitit 2000 shuma e depozitave të klientëve ishte 93 milionë euro, fund i
vitit 2010 shënoi rritje të depozitave në vlerë prej 1 miliard e 952 milionë euro. Në fund të
vitit 2000 shuma e kredive të lejuara për individ dhe biznese, kishte arritur në shumë prej 3
milionë euro, ndërsa në dhjetor të vitit 2010 kemi një vlerë prej 1 miliard e 439 milionë euro.
Në bankat e Kosovës gjatë vitit 2006 dhe 2007 kreditë e këqija ishin 4.1 %, derisa në vitin
2008 kishte rënie në 3.3 %, në vitin 2009 ishin 4.3 % dhe në gjashtëmujorin e parë të vitit
2010 me 4.5 % të kredive të përgjithshme. Normat e interesit për kredi janë shumë të larta në
krahasim me bankat komerciale të vendeve të rajonit dhe më gjerë. Sistemi bankar është i
varfër, kërkesat për kredi dhe shërbime bankare janë të mëdha.
Kreditë e sektorit bankar përshpejtuan rritjen vjetore në 10.4 përqind. Deri në dhjetor 2016,
vlera e gjithsej kredive arriti në 2.23 miliard euro. Gjatë vitit 2016, kreditimi është rritur
kryesisht si rezultat i rritjes së kërkesës për kredi, si dhe përmirësimit të ofertës së kreditimit
nga sektori bankar përmes uljes së normës së interesit, rritjes së shumës së kredisë së
aprovuar dhe uljes së tarifave tjera të jo-interesit.
Kreditë ndaj ekonomive familjare ishin kategoria që shënuan normën më të madhe të rritjes
vjetore. Ndërsa në kuadër të kredive të reja ndaj ekonomive familjare, kjo kategori shënoi
rritje vjetore prej 10.8 përqind.
Ngjashëm me kreditë për ekonomitë familjare, edhe kreditë ndaj ndërmarrjeve shënuan rritje
vjetore më të përshpejtuar. Struktura e kredive të ndërmarrjeve sipas veprimtarive ekonomike
vazhdon të mbetet e dominuar nga kreditë e destinuara për sektorin e tregtisë, pasuar nga ato
për prodhimtari dhe ndërtimtari.
Deri në fund të 2016, kreditimi i të gjithë sektorëve ekonomik shënoi rritje, përjashtuar atë të
bujqësisë dhe të shërbimeve tjera financiare që u karakterizuan me rënie (0.3 përqind dhe 39.5
46

përqind). Rritje vjetore të kreditimit shënuan veçanërisht sektori i ndërtimtarisë dhe i
energjetikës (3.5 përqind dhe 6.6 përqind).
Kreditë e reja ndaj ndërmarrjeve shënuan rënie vjetore prej 17.3 përqind, ku kategoria e
kredive investuese shënoi rënie vjetore prej 28.2 përqind përderisa ajo e kredive jo-investuese
shënoi rritje vjetore prej 4.2 përqind. Rënia e kredive të reja ndaj ndërmarrjeve e reflekton
kryesisht rënien vjetore të kredive të reja ndaj sektorit të shërbimeve dhe të industrisë (20.7
përqind dhe 26.4 përqind).
Veprimtaria e bankave në Republikën e Kosovës është e përcaktuar dhe e rregulluar me aktin
e themelimit të tyre. Marrë në përgjithësi sistemi bankar është shumë i ngjashëm me sistemin
bankar në shtetet në tranzicion. Karakteristikë e politikës ekonomik e me këtë edhe të
zhvillimit ekonomik të vendit, përveç formave të ndryshme të arriturave, është edhe duke u
shpërndarë kredi për klientët, për bizneset dhe për qytetarë të ndryshëm në sasi dhe afate të
ndryshme nga bankat komerciale. Që nga fillimi i funksionimit të veprimit të bankave
komerciale, që është një periudhë mbi 15 vjeçare, prapëseprapë në treg dominojnë norma të
larta të interesit për kreditë, që në një masë është barrë për subjektet ekonomike e me këtë
edhe për ekonominë në përgjithësi. Shikuar nga aspekti i zhvillimit dhe funksionimit të këtij
sistemi, si dhe të nevojave dhe kërkesave të mëdha të ekonomisë për këto institucione,
kuptojmë se sistemi bankar në Kosovë ende nuk është i zhvilluar aq sa duhet.
Banka është një firmë financiare që kryen shërbime të caktuara, që realizon kalimin e mjeteve
të lira financiare nga ata që i kursejnë tek ata që kanë nevojë për to. Aktiviteti bankar përfshin
në radhë të parë pranimin e depozitave të individëve, firmave e të tjera.
Së dyti, aktiviteti bankar përfshin dhënien e huave firmave dhe individëve që kanë nevojë për to. Për
këtë shërbim banka kërkon interes, i cili është më i lartë se interesi që ajo jep për depozitat. Bankat
komerciale sikurse edhe bizneset e tjera për objektiv të tyre kanë fitimin. Fitimin e bankave e përbën
diferenca apo dallimi midis të ardhurave dhe shpenzimeve të cilat realizohen.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është institucion i pavarur, që për aktivitetet dhe
operacionet e saj i përgjigjet vetëm Kuvendit të Kosovës, ndërsa kompetencat e veta kjo
bankë i ushtron në pajtim me Kushtetutën e shtetit ku aktivitetet e saj janë të rregulluara me
ligj.
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Në bazë të Ligjit mbi Bankën Qendrore, Banka Qendrore e Kosovës si organ i pavarur publik
gëzon autonomi të pavarur në kryerjen e aktiviteteve operuese dhe administrative, njëherësh
funksionon dhe vepron jashtë kornizës së strukturave qeveritare të Kosovës. Me këtë nënkuptojmë se, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është e pavarur ndaj organeve qeveritare sikurse që është në vende të ndryshme. Në këtë drejtim, përveç kësaj, Banka Qendrore e
Kosovës si institucion financiar vendos rregullat dhe procedurat e brendshme me të cilat
udhëheq punësimin e personelit duke përfshirë stafin, këshilltarët, ekspertët dhe prokurimin,
bazuar në rregullat e përgjithshme me të cilat drejtohet shërbimi publik. Banka Qendrore e
Republikës së Kosovës i ka objektivat e veta. Ndër objektivat kryesore të Bankës Qendrore të
Kosovës janë:
a) Të nxisë sigurinë, aftësinë e pagimit dhe funksionimin efikas të sistemit financiar
stabil të bazuar në treg, duke inkurajuar daljen e instrumenteve financiare të sigurta në treg .
b) Të mbështesë politikat e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës, me synim të dhënies
së kontributit në ndarjen efikase të resurseve në pajtim me parimin e ekonomisë së tregut të
lirë.
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